|  |  |
| --- | --- |
| TÊN ĐƠN VỊ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: / -GDTX | *……, ngày tháng năm 2025* |
|  |  |

**BÁO CÁO**

**Tổng kết năm học 2024 – 2025**

**Môn :……………………**

**I. Đặc điểm tình hình:**

1. Thuận lợi

2. Khó khăn

**II. Tình hình nhân sự bộ môn:**

Tổng số lớp giảng dạy/tổng số lớp của trung tâm:

Tổng số giáo viên:

Biên chế:

Thỉnh giảng, hợp đồng:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Họ và tên | Giới tính | Trình độ chuyên môn | Số năm công tác | Phân công giảng dạy |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**III. Các hoạt động trọng tâm, kết quả đạt được trong năm học 2024-2025**

- Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy

- Đổi mới phương pháp giảng dạy

- Thao giảng, chuyên đề

- Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, tổ chức thực hiện giảng dạy thực hành thí nghiệm

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá

- Xây dựng giáo án điện tử, kho học liệu số

- Công tác bồi dưỡng học viên giỏi

- Công tác phụ đạo học viên chưa đạt

- Viết sáng kiến, nghiên cứu sư phạm ứng dụng

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trung tâm, cấp thành phố

- Công tác khác

**IV. Thống kê kết quả đánh giá học viên**

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khối lớp** | **Tổng số HV** | **Số lượng HV** | | | |
| **< 3.5** | **> = 5.0** | **> = 6.5** | **> = 8.0** |
| 1 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 11 |  |  |  |  |  |
| 7 | 12 |  |  |  |  |  |

2. Kết quả điểm trung bình môn học học kỳ 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khối lớp** | **Tổng số HV** | **Số lượng HV** | | | |
| **< 3.5** | **> = 5.0** | **> = 6.5** | **> = 8.0** |
| 1 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 11 |  |  |  |  |  |
| 7 | 12 |  |  |  |  |  |

3. Kết quả điểm trung bình môn học năm học:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khối lớp** | **Tổng số HV** | **Số lượng HV** | | | |
| **< 3.5** | **> = 5.0** | **> = 6.5** | **> = 8.0** |
| 1 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 11 |  |  |  |  |  |
| 7 | 12 |  |  |  |  |  |

**V. Dự kiến kế hoạch hè năm 2025 và năm học 2025 -2026**

**VI. Kiến nghị, đề xuất**

|  |  |
| --- | --- |
| **GIÁM ĐỐC** | **TỔ/ NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN** |