|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI**TRƯỜNG THPT NAM HÀ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc***Biên Hòa, ngày tháng năm 2022* |

**BÁO CÁO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP**

**NĂM HỌC 2021 – 2022**

**GVCN:** ……………………………………………………… Lớp: ………

**I. TÌNH HÌNH LỚP**

- Tổng số HS đầu năm: ............... (Nữ: ..........)

- Tổng số HS cuối năm……..(Nữ:............).

- Đoàn viên...........(Nữ:...........).

- Con TB:.......... Con mồ côi:............ Con hộ nghèo........... HS khuyết tật: ……

- Số HS nghỉ học trong năm…….. (Nữ:............)

- Số HS được miễn HP............ được giảm HP..........

**II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP**

1. Giáo dục đạo đức

2. Học tập

3. Nề nếp

4. Hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn

5. Phong trào thi đua

6. Phối hợp với phụ huynh học sinh

7. Hoạt động khác

**III. KẾT QUẢ**

**1. XẾP LOẠI HAI MẶT GIÁO DỤC**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xếp loại | Giỏi (Tốt) | Khá | T.Bình | Yếu | Kém | Ghi chú |
| Sl | % | Sl | % | Sl | % | Sl | % | Sl | % |  |
| Học lực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hạnh kiểm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÁO DỤC THEO TỪNG MÔN**

(*Xuất từ vnedu*)

**IV. DÀNH CHO GVCN LỚP 12**

1. Tổng số học sinh đủ điều kiện thi TN: …………, trong đó

 Diện 1:………………Diện 2:……………….Diện 3:…………………

2. Số thí sinh đăng ký **chỉ** xét tốt nghiệp: …………

3. Số thí sinh đăng ký thi KHTN: …………; KHXH: ……………

4. Thi Ngoại ngữ:

Số thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ: ………., trong đó số thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ, đồng thời vẫn ĐK thi để xét ĐH là : ……….

Số thí sinh đăng ký thi Ngoại ngữ khác Tiếng Anh: ……….

5. Đăng ký ôn tập tại trường trong tháng 6/2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toán | Văn | Anh | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa |
| Số HS |  |  |  |  |  |  |  |  |

**V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Hiệu Trưởng; - Phó HT; - Lưu: hồ sơ | **GVCN** |