PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THẠNH Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

|  |  |
| --- | --- |
| Số: /BC.THBT | *Bình Thạnh, ngày tháng năm 2021* |

**BÁO CÁO**

**Góp ý dự thảo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học**

*Căn cứ công văn số 711 /PGDĐT ngày 20/5/2021 của Phòng GD&ĐT: Về việc góp ý hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học.*

*Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị trường Tiểu học Bình Thạnh Báo cáo góp ý dự thảo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học như sau:*

1. **Phụ lục 01: Kế hoạch giáo dục nhà trường:**

Phần cấu trúc, căn cứ và các nội dung đảm bảo giống khung chương trình của bộ nên thống nhất.

Đóng góp ý kiến phần:

Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | MÔN HỌC | SỐ TiẾT HỌC TỪNG MÔN CỦA LỚP 1 | | | SỐ TiẾT HỌC TỪNG MÔN CỦA LỚP 2 | | | SỐ TiẾT HỌC TỪNG MÔN CỦA LỚP 3 | | | SỐ TiẾT HỌC TỪNG MÔN CỦA LỚP 4 | | | SỐ TiẾT HỌC TỪNG MÔN CỦA LỚP 5 | | |
|  |  | HKI | HKII | CN | HKI | HKII | CN | HKI | HKII | CN | HKI | HKII | CN | HKI | HKII | CN |
| I | **Môn học bắt buộc** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Tiếng  Việt | 216 | 204 | **420** | 180 | 170 | **350** | 126 | 119 | **280** | 126 | 119 | **245** | 126 | 119 | **245** |
|  | Toán | 54 | 51 | **105** | 90 | 85 | **175** | 90 | 85 | **175** | 90 | 85 | **175** | 90 | 85 | **175** |
|  | TNXH | 36 | 34 | **70** | 36 | 34 | **70** | 36 | 34 | **70** |  |  |  |  |  |  |
|  | Đạo đức | 18 | 17 | **35** | 18 | 17 | **35** | 18 | 17 | **35** | 18 | 17 | **35** | 18 | 17 | **35** |
|  | Khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 34 | **70** | 36 | 34 | **70** |
|  | LS&ĐL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 34 | **70** | 36 | 34 | **70** |
|  | Nghệ thuật | 36 | 34 | **70** | 36 | 34 | **70** | 36 | 34 | **70** | 36 | 34 | **70** | 36 | 34 | **70** |
|  | TH-CN |  |  |  |  |  |  | 36 | 34 | **70** | 36 | 34 | **70** | 36 | 34 | **70** |
|  | GDTC | 36 | 34 | **70** | 36 | 34 | **70** | 36 | 34 | **70** | 36 | 34 | **70** | 36 | 34 | **70** |
|  | Tiếng Anh |  |  |  |  |  |  | 72 | 68 | **140** | 72 | 68 | **140** | 72 | 68 | **140** |
| II | **Hoạt động giáo dục bắt buộc** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HĐTN | 54 | 51 | **105** | 54 | 51 | **105** | 54 | 51 | **105** | 54 | 51 | **105** | 54 | 51 | **105** |
| III | **MÔN TỰ CHỌN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tiếng Anh** | 36 | 34 | **70** | 36 | 34 | **70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hoạt động tự học có HD** | 54 | 51 | **105** | 54 | 51 | **105** | 36 | 34 | **70** | 18 | 17 | **35** | 18 | 17 | **35** |
|  | **Bồi dưỡng HS năng khiếu** | 18 | 17 | **35** | 18 | 17 | **35** | 18 | 17 | **35** | 18 | 17 | **35** | 18 | 17 | **35** |
|  | **HĐ Trải nghiệm** | 36 | 34 | **70** | 36 | 34 | **70** | 36 | 34 | **70** | 18 | 17 | **35** | 18 | 17 | **35** |
|  | **Tổng số tiết( Cả năm học)** | 594 | 561 | **1155** | 594 | 561 | **1155** | 594 | 561 | **1155** | 594 | 561 | **1155** | 594 | 561 | **1155** |
|  | **Số tiết/tuần** | **1155 tiết/35 tuần=33 tiết** | | | **1155 tiết/35 tuần=33 tiết** | | | **1155 tiết/35 tuần=33 tiết** | | | **1155 tiết/35 tuần=33 tiết** | | | **1155 tiết/35 tuần=33 tiết** | | |
|  | **Số buổi dạy/tuần** | **9 buổi/tuần** | | | **9 buổi/tuần** | | | **9 buổi/tuần** | | | **9 buổi/tuần** | | | **9 buổi/tuần** | | |

Môn hoạt và hoạt động bắt buộc thống nhất theo chỉ đạo chung.

Môn học tự chọn và hoạt động tự chọn thực hiện từng khối theo phụ lục trên nhưng:

**Trường gặp khó khăn**: về chia số tiết cho môn học tự chọn như: Hoạt động tự học có HD là bao nhiêu tiết thì cân đối, hoạt động trải nghiệm là bao nhiêu tiết.

* Hoạt động trải nghiệm liên môn mỗi năm bao nhiêu tiết ?
* Hoạt động trải nghiện theo môn là bao nhiêu tiết/ học kì ?
* Góp ý đề nghị Phòng, Sở chỉ đạohướng dẫn thống nhất số tiết ***ít nhất*** đối với một môn học tự chọn hoặc hoạt động tự chọn, mở chuyên đề đối với các HĐTN liên môn, theo tinh thần mới.

**2. Các hoạt động giáo dục tập thể và theo nhu cầu người học**

***a) Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học ví dụ:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tháng** | **Chủ điểm** | **Nội dung trọng tâm** | **Hình thức tổ chức** | **Thời gian thực hiện** | **Người thực hiện** | **Lực lượng cùng tham gia** |
| Tháng 9 | **Truyền thống nhà trường** | Hoạt động trải nghiệm: "Đêm hội trăng rằm". | **Tiết 1:** tuyên truyền sinh hoạt chủ điểm  **Tiết 2**: Tổ chức HĐ tìm hiểu nội dung chủ điểm, hoạt động chuẩn bị chào mừng.  **Tiết 3**: Tổ chức thi làm lồng đèn trung thu, trưng bày sản phẩm  **Tiết 4**: Tổng kết chủ điểm | Tháng 9 ( 4 tiết) | GVCN | HS-GVCN-TPT |
| **Tháng 10** | **Truyền thống nhà trường** | Tổ chức hoạt động trải nghiệm: Chúng em với trường lớp xanh, sạch, thân thiện và an toàn. | **Tiết 1:** tuyên truyền sinh hoạt chủ điểm  **Tiết 2**: Tổ chức HĐ tìm hiểu nội dung chủ điểm, tìm hiểu hoạt động góp phần trường, lớp xanh sạch, an toàn.  **Tiết 3**: Tổ chức thi hoạt động góp phần trường lớp xanh, sạch, thân thiện và an toàn.  **Tiết 4**: Tổng kêt chủ điểm. | Tháng 9 ( 4 tiết) | GVCN | HS-GVCN-TPT |
| **….** |  |  |  |  |  |  |

* Tên chủ điểm và nội dung trọng tâm đề nghị Phòng, Sở nên thống nhất chung.

***b) 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****(trong trường hợp có học sinh bán trú)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Hoạt động** | **Đối tượng/quy mô** | **Thời gian** | **Địa điểm** | **Ghi chú** |
| 1 | Xem ti vi | Giải trí | HS bán trú | Sau giờ ăn trưa từ 11 giờ 30 đến 12 giờ. | Phòng thư viện |  |
| 2 | Đọc sách báo | Giải trí | HS bán trú | Sau giờ ăn trưa từ 11 giờ 30 đến 12 giờ. | Phòng thư viện |  |

Hoạt động này gặp khó khăn phải phân theo khối từng ngày, do thư viện sức chứa có hạn; 2 Điểm phụ của trường chưa được trang bị tivi kết nối mạng không xem được.

1. **Phụ lục 02: Kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục khối, lớp**

Do mỗi giáo viên xây dựng một kế hoạch khác nhau theo ý chủ quan nên chưa đồng bộ trong toàn huyện.

Không có phân phối hướng dẫn chung cho từng khối lớp, GV lập KH gặp khó khăn, chưa được hướng dẫn tập huấn cho toàn huyện về việc lập KHgiáo dục môn học nên trong huyện đôi khi không đồng nhất.

1. **Phụ lục 3: Kế hoạch bài dạy:**

Thống nhất

1. **Phụ lục 4: Đánh giá giờ dạy:**

Thống nhất đánh giá giờ dạy văn bản

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - phòng GD&ĐT để báo cáo;  - Lưu: CM 1b./. | **HIỆU TRƯỞNG**  **Phan Văn Kiến** |