|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN LONG BIÊN**TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Ngọc Thụy, ngày tháng 9 năm 2018* |

**KẾ HOẠCH**

**TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP** …………

 **NĂM HỌC 2018- 2019**

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám BCH trung ương khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT;

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGD&ĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của GDPT năm học 2018-2019; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2017-2018;

Căn cứ Công văn số 3630/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018-2019;

Căn cứ Thông báo kết luận số 573-TB/QU ngày 17/8/2018 của Thường trực Quận uỷ Long Biên về một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT năm học 2018-2019;

Căn cứ Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 11/9/2018 của UBND quận Long Biên về tăng cường công tác quản lý đối với ngành GD&ĐT quận năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 28/9/2018 của UBND quận Long Biên về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thiết thực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT quận năm học 2018-2019;

Căn cứ Công văn số 104/PGD&ĐT ngày 31/8/2018 của PGD&ĐT quận Long Biên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp THCS;

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-THCS NT ngày 27/9/2018 của trường THCS Ngọc Thụy triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

Căn cứ vào đặc điểm tình hình của lớp ….. GVCN lớp xây dựng kế hoạch công tác củ nhiệm lớp như sau:

**A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:**

 **- …………………………………..**

 **- …………………………………..**

 **B. NỘI DUNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2018- 2019:**

**1/ Đặc điểm lớp học**:

 Tổng số học sinh: ………… (Nam………., Nữ……………..)

 Trong đó: + Con TB-LS-BB: …………………………………

 + Lưu ban: …………………………………………

 + Khuyết tật: ………………………………………

 + H/s thuộc hộ nghèo, cận nghèo: …………………

 + H/s dân tộc: ……………………………………..

**2/ Thuận lợi, khó khăn**:

 a/ Thuận lợi:

…………………………………………………………………..

 b/ Khó khăn:

……………………………………………………………………

**3/ Phương hướng, nhiệm vụ**:

 a/ Duy trì sĩ số:

 - Yêu cầu: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 - Chỉ tiêu:

 \* Duy trì sĩ số: ……….h/s đạt ……..%

 \* Tỉ lệ chuyên cần đạt ………………%

 b/ Hạnh kiểm:

 - Yêu cầu: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 - Chỉ tiêu:

 \* 100% h/s thực hiện đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện hoặc ngồi sau xe mô tô do CMSH chở.

 \* Xếp loại Hạnh kiểm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xếp loại | Số lượng | Tỉ lệ % |
| Giỏi |  |  |
| Khá |  |  |
| Trung bình |  |  |
| Yếu |  |  |

 c/ Học lực:

 - Yêu cầu: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 - Chỉ tiêu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xếp loại | Số lượng | Tỉ lệ % |
| Giỏi |  |  |
| Khá |  |  |
| Trung bình |  |  |
| Yếu |  |  |
| Kém |  |  |

 d/ Giáo dục lao động, hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa:

 - Yêu cầu: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 - Chỉ tiêu:

 \* 100% hs tham gia đầy đủ các buổi lao động vệ sinh, trang trí lớp học thân thiện phù hợp đối tượng,….

 \* Giữ gìn KCSP trong vào ngoài lớp đảm bảo xanh-sạch-đẹp.

 e/ Giáo dục văn thể mỹ:

 - Yêu cầu: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 - Chỉ tiêu:

 \* 100% hs tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt văn nghệ, TDTT, ngoại khóa của trường lớp,…

 \* 100% hs tham gia thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, kế hoạch nhỏ, từ thiện nhân đạo,………..

 g/ Tham gia các phong trào, hoạt động của nhà trường:

 - Yêu cầu: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 - Chỉ tiêu:

 100% hs tham gia đầy đủ, nhiệt tình, sôi nổi các tiết sinh hoạt chung do nhà trường tổ chức.

 h/ Nhiệm vụ của GVCN:

 - Yêu cầu: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 - Chỉ tiêu:

***Đăng ký danh hiệu thi đua của lớp năm học 2018- 2019:***

**C. CÁC BIỆN PHÁP:**

 **1/ Duy trì sĩ số:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 **2/ Hạnh kiểm:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 **3/ Học tập:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 **4/ Giáo dục lao động, ngoài giờ lên lớp:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 **5/ Giáo dục văn thể mĩ:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**D/ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HÀNG THÁNG:**

( ***Biểu ngang kèm theo)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tháng | Nội dung thực hiện | Biện pháp cụ thể | Người thực hiện | Điều chỉnh, bổ sung |
| 8 | Chủ đề: Mùa thu khai trường | -…-…. | …. | ….. |
| 9 | Chủ đề: Truyền thống nhà trường | -….-…. | ….. | ….. |
| 10 | Chủ đề: Chăm ngoan học giỏi | -…..-…. | …. | …. |
| 11 | Chủ đề: Tôn sư trọng đạo | -….-…. | ….. | ….. |
| 12 | Chủ đề: Uống nước nhớ nguồn | -…..-…. | ….. | …. |
| 1 | Chủ đề: Mừng Đảng mừng Xuân | -…..-…. | ….. | ….. |
| 2 |
| 3 | Chủ đề: Tiến bước lên đoàn | -….-…. | …. | …. |
| 4 | Chủ đề: Hòa bình hữu nghị | -…..-….. | ….. | …. |
| 5 | Chủ đề: Nhớ ơn Bác kính yêu | -….-….. | ….. | …. |
| 6 | Chủ đề: Vui Tết thiếu nhi- HĐ hè | -….-…. | …. | …. |
| 7 | Các hoạt động hè |  |  |  |

Trên đây là kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp …… năm học 2018-2019. Đề nghị học sinh trong lớp phấn đấu và thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

**BGH duyệt Nhóm trưởng chủ nhiệm Người lập kế hoạch**

 **GVCN lớp…..**

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN LONG BIÊN**TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY**LỚP………….. | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Ngọc Thụy, ngày tháng năm 2018* |

**BÁO CÁO CHỦ NHIỆM**

**Tháng 11 - Năm học 2018- 2019**

**1/ Công tác duy trì sĩ số**:

 - Sĩ số hiện tại: ………H/s. Trong đó Nam …......H/s; Nữ …..….H/s.

 - Chuyển đi: (*Ghi rõ họ tên hs chuyển đi- Nơi đến*)………………..…..…….

………………………………………………………………………...….…….

 - Chuyển đến: (*Ghi rõ họ tên hs chuyển đến*)………………………………..

………………………………………………………………………………….

**2/ Công tác vệ sinh trong và ngoài lớp học- Khung cảnh sư phạm lớp**:

 - Tự đánh giá vệ sinh khung cảnh sư phạm trong vào ngoài lớp học, khu vực lớp được phân công phụ trách: ……………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 - Tự đánh giá việc thực hiện giữ gìn tài sản trong lớp, ý thức chấp hành các quy định về chủ đề “sáng- xanh- sạch- đẹp”: ……………………………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 - Tự đánh giá: …………………………………………………………..

**3/ Tình hình học tập**:

 - Nề nếp học tập của các học sinh trong lớp: …………………………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 - Ý thức tổ chức kỷ luật được đánh giá trong sổ ghi đầu bài: …………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

**4/ Tình hình đạo đức**:

 - Số học sinh chậm tiến về kỷ luật: (*Ghi rõ họ tên, mức độ vi phạm*)

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 - Nêu những biện pháp giáo dục học sinh cá biệt đã làm: ……………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 - Đánh giá hiệu quả: ……………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 - Kết quả xếp loại đạo đức trong tháng:

 + Số học sinh được xếp loại: ……………………………………………

 + Trong đó:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tốt | Khá | Trung bình | Yếu |
| SL | % | SL | % | SL | % | SL | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**5/ Những đề xuất, kiến nghị**: ………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

**6/ Số tiết học trong tháng có ứng dụng CNTT của giáo viên**: ………………

 **GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM**

  *(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú***:* ***Đ/c GVCN lớp nộp báo cáo về BGH trong buổi họp giao ban công tác chủ nhiệm ngày 3/ 12/ 2018****.*