|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN THANH OAI**TRƯỜNG TH LIÊN CHÂU** Số: 190/KH- THLC  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do- Hạnh phúc***Liên Châu, ngày 12 tháng 9 năm 2022* |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022 - 2023**

**I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH**

Căn cứ Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023;

 Thực hiện công văn hướng dẫn số: 2598/SGDĐT-GDPT ngày 31/8/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2022- 2023; Công văn số 805/KH-PGDĐT ngày 5/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 cấp Tiểu học.

 Trường Tiểu học Liên Châu xây dựng Kế hoạch giáo dục năm học 2022 – 2023 như sau:

**II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2022 – 2023:**

* 1. **Đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương:**

Xã Liên Châu là xã thuần nông chủ yếu làm nông nghiệp, chăn nuôi và buôn bán nhỏ nằm ở cuối huyện Thanh Oai giáp với Thường Tín và Phú Xuyên. Năm 2022, xã Liên Châu đang phấn đấu đạt các tiêu chí để được công nhận nông thôn mới nâng cao.

* 1. **Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2022 – 2023**
		1. Đặc điểm học sinh của trường

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khối | Số lớp | TSHS | Nữ | HS học 2 buổi/ngày | HS ăn bán trú | Học sinh khuyết tật, khó khăn |
| HS KT | HS cận nghèo |
| Số lớp | Số HS | Số lớp | Số HS |
| 1 | 4 | 123 | 51 | 4 | 123 | 4 | 38 | 0 | 2 |
| 2 | 4 | 137 | 59 | 4 | 137 | 4 | 39 | 0 | 3 |
| 3 | 4 | 140 | 69 | 4 | 140 | 4 | 27 | 0 | 3 |
| 4 | 3 | 133 | 63 | 3 | 133 | 3 | 15 | 1 | 3 |
| 5 | 5 | 157 | 72 | 5 | 157 | 5 | 8 | 1 | 3 |
| **Tổng** | **20** | **690** | **314** | **20** | **690** | **20** | **127** | **2** | **14** |

* + 1. Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tổng số** | **Biên chế hợp đồng** | **T**.độ lý luận | Đảng viên | **Trình độ đào tạo** | **Cân đối**  |
| TS | Nữ | B/chế | H/đồng | Trên ĐH | ĐH | CĐ | TC | Thừa | Thiếu |
| **Quản lý** | 2 | 2 | 2 | 0 | 2  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **GV cơ bản** | 21 | 17 | 16 | 5 |  | 10 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 |
|  **GV C/biệt** | 7 | 4 | 7 | 0 |  | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| *Â.nhạc* | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *M.thuật* | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Thể dục* | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *T.Anh* | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *Tin học* | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TPT đội** | Giáo viên dạy Tin học kiêm nhiệm |
| **Nhân viên** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Kế toán* | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Văn thư* | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Thư viện* | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *TBị* | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Y tế* | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *Thủ quỹ* | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *Nhân viên khác* | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **- Tổng số** | **37** | **26** | **28** | **9** | **2** | **24** | **0** | **23** | **9** | **3** | **0** | **0** |

* + 1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; điểm trường, lớp ghép; cơ sở vật chất thực hiện bán trú, nội trú:

Trường có 2 điểm trường cách xa nhau 1,6 km. Khu A ở thôn Châu Mai có 11 phòng học/ 11 lớp, khu B thôn Từ Châu có 9 phòng học/ 9 lớp. Các phòng học cơ bản đủ trang thiết bị phục vụ dạy và học. Khu A trường có 5 phòng bộ môn: Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật. Khu B có phòng Âm nhạc và Tiếng Anh. Trường có nhà ăn bán trú tại khu A.

**III. Mục tiêu giáo dục năm học 2022 – 2023:**

1. **Mục tiêu chung:**

1.1. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1,2,3; chương trình 2006 đối với lớp 4,5.

1.2. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

1. **Chỉ tiêu cụ thể**

2. 1.Đánh giá kết quả học tập các môn học đối với lớp 1,2,3 theo TT27/2020):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mônhọc | TS HS được đánh giá | Hoàn thànhTốt | Hoàn thành | Chưa hoàn thành |
| Số lượng | Tỷlệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷlệ |
|   | **Khối 1**  | **123** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Tiếng Việt | 123 | 50 | 40.7 | 70 | 56.9 | 3 | 2.4 |
| 2 | Toán | 123 | 50 | 40.7 | 70 | 56.9 | 3 | 2.4 |
| 3 | Đạo đức | 123 | 60 | 48.8 | 63 | 51.2 | 0 | 0.0 |
| 4 | TN và XH | 123 | 60 | 48.8 | 63 | 51.2 | 0 | 0.0 |
| 5 | Âm nhạc | 123 | 50 | 40.7 | 73 | 59.3 | 0 | 0.0 |
| 6 | Mĩ thuật | 123 | 50 | 40.7 | 73 | 59.3 | 0 | 0.0 |
| 7 | Thể dục | 123 | 50 | 40.7 | 73 | 59.3 | 0 | 0.0 |
| 8 | HĐTN | 123 | 60 | 48.8 | 63 | 51.2 | 0 | 0.0 |
|   | **Khối 2** | **137** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Tiếng Việt | 137 | 55 | 40.1 | 80 | 58.4 | 2 | 1.5 |
| 2 | Toán | 137 | 55 | 40.1 | 80 | 58.4 | 2 | 1.5 |
| 3 | Đạo đức | 137 | 65 | 47.4 | 72 | 52.6 |   | 0.0 |
| 4 | TN và XH | 137 | 65 | 47.4 | 72 | 52.6 |   | 0.0 |
| 5 | Âm nhạc | 137 | 55 | 40.1 | 82 | 59.9 |   | 0.0 |
| 6 | Mĩ thuật | 137 | 55 | 40.1 | 82 | 59.9 |   | 0.0 |
| 7 | Thể dục | 137 | 65 | 47.4 | 72 | 52.6 |   | 0.0 |
| 8 | HĐTN  | 137 | 65 | 47.4 | 72 | 52.6 |   | 0.0 |
|   | **Khối 3** |  **140** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Tiếng Việt | 140 | 57 | 40.7 | 83 | 59.3 |   | 0.0 |
| 2 | Toán | 140 | 57 | 40.7 | 83 | 59.3 |   | 0.0 |
| 3 | Đạo đức | 140 | 65 | 46.4 | 75 | 53.6 |   | 0.0 |
| 4 | TN và XH | 140 | 65 | 46.4 | 75 | 53.6 |   | 0.0 |
| 5 | Âm nhạc | 140 | 57 | 40.7 | 83 | 59.3 |   | 0.0 |
| 6 | Mĩ thuật | 140 | 57 | 40.7 | 83 | 59.3 |   | 0.0 |
| 7 | Thể dục | 140 | 57 | 40.7 | 83 | 59.3 |   | 0.0 |
| 8 | HĐTN  | 140 | 65 | 46.4 | 75 | 53.6 |   | 0.0 |
| 9 | Công nghệ | 140 | 57 | 40.7 | 83 | 59.3 |   | 0.0 |
| 10 | Tin học | 140 | 57 | 40.7 | 83 | 59.3 |   | 0.0 |
| 11 | Tiếng Anh | 140 | 57 | 40.7 | 83 | 59.3 |   | 0.0 |

2. 2. Đánh giá về phẩm chất năng lực

a. Những phẩm chất chủ yếu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung phẩmchất** | **TS HS** | **Xếploại** |
| **được đánhgiá** | **Tốt** | **Đạt** | **Cần cố gắng** |
|   | **SL** | **%** | **SL** | **%** | **SL** | **%** |
| **Khối 1** | **123** |   |   |   |   |   |   |
| Yêu nước | 123 | 65 | 52.8 | 58 | 47.2 |   | 0.0 |
| Nhân ái | 123 | 65 | 52.8 | 58 | 47.2 |   | 0.0 |
| Chăm chỉ | 123 | 65 | 52.8 | 58 | 47.2 |   | 0.0 |
| Trung thực | 123 | 65 | 52.8 | 58 | 47.2 |   | 0.0 |
| Trách nhiệm | 123 | 65 | 52.8 | 58 | 47.2 |   | 0.0 |
| **Khối 2** | **137** |   |   |   |   |   |   |
| Yêu nước | 137 | 70 | 51.1 | 67 | 48.9 |   | 0.0 |
| Nhân ái | 137 | 70 | 51.1 | 67 | 48.9 |   | 0.0 |
| Chăm chỉ | 137 | 70 | 51.1 | 67 | 48.9 |   | 0.0 |
| Trung thực | 137 | 70 | 51.1 | 67 | 48.9 |   | 0.0 |
| Trách nhiệm | 137 | 70 | 51.1 | 67 | 48.9 |   | 0.0 |
| **Khối 3** | **140** |   |   |   |   |   |   |
| Yêu nước | 140 | 70 | 50.0 | 70 | 50.0 |   | 0.0 |
| Nhân ái | 140 | 70 | 50.0 | 70 | 50.0 |   | 0.0 |
| Chăm chỉ | 140 | 70 | 50.0 | 70 | 50.0 |   | 0.0 |
| Trung thực | 140 | 70 | 50.0 | 70 | 50.0 |   | 0.0 |
| Trách nhiệm | 140 | 70 | 50.0 | 70 | 50.0 |   | 0.0 |

b. Những năng lực cốt lõi:

\* Những năng lực chung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung phẩmchất** | **TS HS được đánh giá** | **Xếploại** |
| Tốt | Đạt | Cần cố gắng |
|   | SL | % | SL | % | SL | % |
| **Khối 1** | **123** |   |   |   |   |   |   |
| Tự chủ và tự học | **123** | 60 | 48.8 | 60 | 48.8 | 3 | 2.4 |
|  Giao tiếpvà hợp tác | **123** | 60 | 48.8 | 60 | 51.2 | 3 | 2.4 |
| Giải quyết vấn đề và sáng tạo | **123** | 60 | 48.8 | 60 | 51.2 | 3 | 2.4 |
| **Khối 2** | **137** |   |   |   |   |   |   |
| Tự chủ và tự học | 137 | 70 | 51.1 | 67 | 48.9 |   | 0.0 |
| Giao tiếp và hợp tác | 137 | 70 | 51.1 | 67 | 48.9 |   | 0.0 |
| Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 137 | 70 | 51.1 | 67 | 48.9 |   | 0.0 |
| **Khối 3** | 140 |   |   |   |   |   |   |
| Tự chủ và tự học | 140 | 70 | 50.0 | 70 | 50.0 |   | 0.0 |
| Giao tiếp và hợp tác | 140 | 70 | 50.0 | 70 | 50.0 |   | 0.0 |
| Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 140 | 70 | 50.0 | 70 | 50.0 |   | 0.0 |

\* Những năng lực đặc thù

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung phẩmchất** | **TS HS được đánh giá** | **Xếploại** |
| Tốt | Đạt | Cần cố gắng |
| SL | % | SL | % | SL | % |
| **Khối 1** | **123** |   |   |   |   |   |   |
| Ngôn ngữ | **123** | 50 | 40.7 | 70 | 56.9 | 3 | 2.4 |
| Tính toán | **123** | 50 | 40.7 | 73 | 59.3 |   | 0.0 |
| Khoa học | **123** | 50 | 40.7 | 73 | 59.3 |   | 0.0 |
| Thẩm mĩ | **123** | 50 | 40.7 | 73 | 59.3 |   | 0.0 |
| Thể chất | **123** | 50 | 40.7 | 73 | 59.3 |   | 0.0 |
| **Khối 2** | **137** |   |   |   |   |   |   |
| Ngôn ngữ | **137** | 55 | 40.1 | 82 | 59.9 |   | 0.0 |
| Tính toán | **137** | 55 | 40.1 | 82 | 59.9 |   | 0.0 |
| Khoa học | **137** | 55 | 40.1 | 82 | 59.9 |   | 0.0 |
| Thẩm mĩ | **137** | 55 | 40.1 | 82 | 59.9 |   | 0.0 |
| Thể chất | **137** | 55 | 40.1 | 82 | 59.9 |   | 0.0 |
| **Khối 3** | **140** |   |   |   |   |   |   |
| Ngôn ngữ | **140** | 57 | 40.7 | 83 | 59.3 |   | 0.0 |
| Tính toán | **140** | 57 | 40.7 | 83 | 59.3 |   | 0.0 |
| Khoa học | **140** | 57 | 40.7 | 83 | 59.3 |   | 0.0 |
| Thẩm mĩ | **140** | 57 | 40.7 | 83 | 59.3 |   | 0.0 |
| Thể chất | **140** | 57 | 40.7 | 83 | 59.3 |   | 0.0 |

**3. Đánh giá Năng lực, phẩm chất cuối năm đối với khối 4,5:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TSHS các khối** | **Nội dung** | **Tốt** | **Đạt** | **CCG** |
| **SL** | **%** | **SL** | **%** | **SL** | **%** |
| Khối 4 (133) | Năng lực | Tự phục vụ, tự quản | 65 | 48.9 | 68 | 51.1 |   |   |
| Hợp tác | 65 | 48.9 | 68 | 51.1 |   |   |
| Tự học, GQVĐ | 65 | 48.9 | 68 | 51.1 |   |   |
| Phẩm chất | Chăm học, chăm làm | 65 | 48.9 | 68 | 51.1 |   |   |
| Tự tin, trách nhiệm | 65 | 48.9 | 68 | 51.1 |   |   |
| Trung thực kỉ luật | 65 | 48.9 | 68 | 51.1 |   |   |
| Đoàn kết, yêu thương | 65 | 48.9 | 68 | 51.1 |   |   |
| Khối 5 (157) | Năng lực | Tự phục vụ, tự quản | 80 | 51.0 | 53 | 49.0 |   |   |
| Hợp tác | 80 | 51.0 | 53 | 49.0 |   |   |
| Tự học, GQVĐ | 80 | 51.0 | 53 | 49.0 |   |   |
| Phẩm chất | Chăm học, chăm làm | 80 | 51.0 | 53 | 49.0 |   |   |
| Tự tin, trách nhiệm | 80 | 51.0 | 53 | 49.0 |   |   |
| Trung thực kỉ luật | 80 | 51.0 | 53 | 49.0 |   |   |
| Đoàn kết, yêu thương | 80 | 51.0 | 53 | 49.0 |   |   |

**4. Các môn đánh giá bằng điểm số**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khối** | **Môn** | ***TSHS*** | **Hoàn thành tốt** | **Hoàn thành** | **Chưa hoàn thành** |
| ***Điểm 10*** | ***Điểm 9*** | ***Điểm 8*** | ***Điểm 7*** | ***Điểm 6*** | ***Điểm 5*** |  |   |
| ***SL*** | ***%*** | ***SL*** | ***%*** | ***SL*** | ***%*** | ***SL*** | ***%*** | ***SL*** | ***%*** | ***SL*** | ***%*** | ***SL*** | ***%*** |
| *4* | Toán | 133 | 20 | 15 | 35 | 26 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 33 | 25 | 0 | 0 |
| T.Việt | 20 | 15 | 35 | 26 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 33 | 25 | 0 | 0 |
| Khoa | 20 | 15 | 35 | 26 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 33 | 25 | 0 | 0 |
| Sử,địa | 20 | 15 | 35 | 26 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 33 | 25 | 0 | 0 |
| T. Anh | 16 | 12 | 30 | 23 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 45 | 34 | 0 | 0 |
| *5* | Toán | 157 | 25 | 16 | 40 | 25 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 11 | 14 | 24 | 0 | 0 |
| T.Việt | 25 | 16 | 40 | 25 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 11 | 14 | 24 | 0 | 0 |
| Khoa | 25 | 16 | 40 | 25 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 11 | 14 | 24 | 0 | 0 |
| Sử,địa | 25 | 16 | 40 | 25 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 11 | 14 | 24 | 0 | 0 |
| T. Anh | 20 | 13 | 35 | 22 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 30 | 34 | 0 | 0 |

e.Các môn đánh giá bằng nhận xét:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khối lớp** | **Đánh giá bằng nhận xét** | **Tổng số HS** | **Đạo đức** | **Khoa học** | **Âm nhạc** | **Mỹ thuật** |  **Kỹ thuật** | **Thể dục** |
|
| SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % |
| 4 | HTT | 133 | 55 | 41.4 | 55 | 41.4 | 55 | 41.4 | 55 | 41.4 | 55 | 41.4 | 55 | 41.4 |
| HT | 78 | 58.6 | 78 | 58.6 | 78 | 58.6 | 78 | 58.6 | 78 | 58.6 | 78 | 58.6 |
| Chưa HT | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | HTT | 157 | 65 | 41.4 | 65 | 41.4 | 65 | 41.4 | 65 | 41.4 | 65 | 41.4 | 65 | 41.4 |
| HT | 92 | 58.6 | 92 | 58.6 | 92 | 58.6 | 92 | 58.6 | 92 | 58.6 | 92 | 58.6 |
| Chưa HT | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

1. **Tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học:**
2. **Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục:**



1. **Các hoạt động giáo dục tập thể và theo nhu cầu người học**
	1. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số tt** | **Thời gian** | **Chủ đề** | **Nội dung** | **Hình thức** | **Lực lượng** |
| 1 | Tháng 9 | Truyền thống nhà trường | Phổ biến để hs biết truyền thống nhà trường | Tham quan phòng truyền thống | GV, HS |
| 2 | Tháng 10 | Biết ơn cô và mẹ | Bày tỏ lòng biết ơn đối với cô giáo và mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 | Trả lời câu hỏi, tặng quà | GV,HS, TPT |
| 3 | Tháng 11 | Biết ơn thầy cô giáo | Bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô giáo nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 | Tổ chức các cuộc thi, mít tinh, chúc mừng | CB,GV,NV, HS |
| 4 | Tháng 12 | Biết ơn anh bộ đội cụ Hồ | Tuyên truyền về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nhân ngày 22/12 | Mời CCB nói chuyện truyền thống, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ | GV,HS, TPT |
| 5 | Tháng 1,2 | Mừng Đảng, mừng Xuân | Tuyên truyền về Tết cổ truyền, Ngày thành lập Đảng CS Việt Nam 3/2 | Thi dân vũ mừng xuân; trả lời câu hỏi tìm hiểu về mùa xuân, về Đảng, Tết | GV, HS, TPT |
| 6 | Tháng 3 | Hoạt động trải nghiệm | Tìm hiểu về một số di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội | Tham quan, trải nghiệm | GV,HS, TPT |
| 7 | Tháng 4,5 | Biết ơn Bác Hồ | Thi tìm hiểu về Bác Hồ kính yêu, bày tỏ lòng biết ơn đối với Bác Hồ | Tổ chức kỉ niệm sinh nhật Bác, thi hát, kể chuyện về Bác Hồ | GV, HS, TPT |

* 1. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học và trong thời gian bán trú tại trường:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số tt** | **Nội dung hoạt động** | **Đối tượng** | **Thời gian** | **Địa điểm** |
| 1 | Bán trú: Vui chơi, ăn, nghỉ, ngủ trưa | Học sinh có nhu cầu | Từ 10h30’ đến 13h30’ | Khuôn viên trường và khu vực ăn nghỉ bán trú |
| 2 | Sau giờ chính khóa: Tham gia các câu lạc bộ sở thích năng khiếu tự nguyện, vui chơi kết hợp bổ trợ kiến thức | Học sinh có nhu cầu | Từ 16h5’ đến 16h45’ | Trong khuôn viên trường |

1. **Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đối với các điểm trường:**

Ngoài khu trung tâm, trường có 1 điểm trường tại khu B ở thôn Từ Châu. Điểm trường B thực hiện các kế hoạch giáo dục theo quy định.

1. **Khung thời gian thực hiện chương trình năm học 2022 – 2023 và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục:**

Thực hiện Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023, cụ thể đối với trường Tiểu học Liên Châu như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày bắt đầu kì 1 | Ngày kết thúc kì 1 | Ngày nghỉ kì 1 | Ngày bắt đầu kì 2 | Ngày kết thúc kì 2 | Ngày kết thúc năm học |
| 5/9/2022 | 12/1/2023 | 13/1/2023 | 16/1/2023 | 19/5/2023 | 25/5/2023 |
| Thứ hai | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ hai | Thứ sáu | Thứ năm |

Sinh hoạt chuyên môn 2 lần/ tháng vào tuần chẵn của tháng.

* 1. **Đối với khối lớp 1**

 Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học.





 **Đối với khối lớp 2:**





* 1. **Đối với khối lớp 3:**





**III. Giải pháp thực hiện**

1. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

 2. Thực hiện công tác đội ngũ: duy trì số lượng, nâng cao chất lượng, tập huấn đầy đủ, thường xuyên dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm.

 **IV. Tổ chức thực hiện**

 1. Hiệu trưởng:

Căn cứ các công văn hướng dẫn của cấp trên, căn cứ tình hình thực tiễn nhà trường, xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch giáo dục của nhà trường; Phân công chuyên môn, giao việc cụ thể cho các thành viên trong nhà trường. Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch của các khối chuyên môn; Dự giờ, dự sinh hoạt chuyên môn, góp ý, rút kinh nghiệm cho giáo viên; kiểm tra đột xuất, chuyên đề đúng theo kế hoạch.

 2. Phó Hiệu trưởng:

 Thực hiện các nhiệm vụ được hiệu trưởng giao cho, phụ trách kiểm tra kế hoạch giáo dục của từng cá nhân và việc thực hiện kế hoạch của các cá nhân; Phụ trách chính môn Tiếng Anh; Dự giờ, rút kinh nghiệm, dự sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ sổ sách.

 3. Tổ trưởng chuyên môn:

 Xây dựng kế hoạch dạy học của tổ, khối, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của thành viên trong tổ; kịp thời báo cáo BGH để điều chỉnh kế hoạch nếu cần.

 4. Tổng phụ trách đội:

 Phối hợp với GVCN thực hiện các hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch của nhà trường.

 5. Giáo viên chủ nhiệm:

 Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục; Phối hợp với TPT đội tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể đạt hiệu quả.

 6. Giáo viên phụ trách môn học:

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học các môn học và các hoạt động giáo dục khác.

7. Nhân viên:

Giúp việc cho ban giám hiệu trong việc tổng hợp thông tin, các công việc hành chính để thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường đạt hiệu quả.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- PGD để báo cáo- Lưu VT | **HIỆU TRƯỞNG****Hoàng Thị Minh** |