PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

 **TRƯỜNG TH A MA KHÊ**

Số: /KH-AMK **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*An Lạc, ngày 9 tháng 11 năm 2021*

#  KẾ HOẠCH

**Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành nội dung các môn học, năm học 2021-2022**

 Thực hiện hướng dẫn số 750/SGD&ĐT- GDTH ngày 29/8/2007 của Sở GD&ĐT Đăk Lăk về kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh ngồi nhầm lớp”

Căn cứ vào công văn số 347/PGDĐT-GDTH ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Phòng GD&ĐT thị xã về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021 - 2022;

 Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 của trường tiểu học A ma Khê;

Căn cứ tình hình thực tế, trường Tiểu học Ama Khê xây dựng kế hoạch chỉ đạo phù đạo học sinh chưa hoàn thành nội dung các môn học và nâng cao chất lượng đại trà năm học 2021 - 2022 như sau:

##  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 - Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm học: “Đẩy mạnh đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”;

 - Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục học sinh đúng độ tuổi, tránh hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp;

 - Hoàn thành chỉ tiêu chất lượng giáo dục đã đề ra trong kế hoạch năm học.

 - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo điều kiện tốt cho việc "*xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực*."

##  II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

##  1. Những thuận lợi, khó khăn

 **1.1. Thuận lợi:**

 Trường được sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp, của các ban ngành, đoàn thể xã hội địa phương, của Hội cha mẹ học sinh và của ngành cấp trên.

 Đội ngũ CBGV nhiệt tình, có năng lực giảng dạy và giàu kinh nghiệm. Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao, luôn tự học hỏi để nâng cao tay nghề, chất lượng giáo viên tương đối đồng đều, có lòng yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình trong công tác. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn 18/19, đạt tỉ lệ 94,7%.

Trường gần trung tâm thị xã, thuận lợi cho việc giao ban hội họp, báo cáo…

Số phòng học đảm bảo 1 lớp/1 phòng học; số lượng bàn ghế đảm bảo 1 học sinh/1 chỗ ngồi; có phòng thư viện. Sách vở và đồ dùng dạy học của nhà trường tương đối đầy đủ.

Trường học tập trung, không có phân hiệu, dễ cho công tác quản lý của BGH.

**1.2. Khó khăn**

99,4% học sinh là người dân tộc tại chỗ (Ê đê). 0,6% HS là người kinh (1em)

Cơ sở vật chất chưa đầy đủ, các phòng chức năng cũng như trang thiết bị, đồ dùng phục vụ giảng dạy còn thiếu nhiều.

Học sinh hầu hết là con gia đình làm nông, Một số phụ huynh lo làm kinh tế nên ít quan tâm đến việc học của con em. Với thực tế trên, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh cũng như công tác duy trì sĩ số.

Trình độ chuyên môn của giáo viên không đồng đều, một số ít giáo viên còn thiếu sự tìm tòi, nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học.

Tỷ lệ học sinh cá biệt chiếm tỷ lệ cao (học sinh chậm phát triển còn nhiều)

##  2. Tình hình thực tế học sinh

 **2.1. Chất lượng giáo dục năm học 2020-2021**

 - Học sinh hoàn thành chương trình được lên lớp: 164/ 178 đạt 92,1%

 - Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 30/30 đạt 100%

 - Học sinh được Hiệu trưởng nhà trường khen: 53/178 đạt 29,8%

 - Học sinh về năng lực xếp loại đạt: 164/ 178 đạt 92,1%

 - Học sinh về phẩm chất xếp loại đạt: 169/178 đạt 94,9%

##  2.2. Chất lượng học sinh sau nghỉ hè:

 Qua việc kiểm tra đánh giá thường xuyên của giáo viên trong nhà trường đầu năm học, toàn trường có số học sinh tiếp thu chậm tập trung ở các môn học sau:

 - Môn Tiếng Việt có 31 em (khối 1: 8 em, khối 2: 4 em, khối 3: 7 em, khối 4: 8 em, khối 5: 6 em).

 - Môn Toán: 29 em (khối 1: 8 em, khối 2: 4 em, khối 3: 6 em, khối 4: 6 em, khối 5: 5 em).

 - Môn T. Anh: 19 em (khối 3: 6 em, khối 4: 7 em, khối 5: 6 em).

 - Môn T. Êđê: 10 em (khối 3: 3 em, khối 4: 5 em, khối 5: 2 em).

###  2.3. Tìm hiểu nguyên nhân:

 ***Nguyên nhân từ học sinh***

 ***-*** Trong quá trình học trực tuyến học sinh chưa chú ý vào giờ học, còn làm việc riêng. Học sinh chưa tự giác học, chưa có động cơ học tập

 - Khả năng phân tích tổng hợp, so sánh còn hạn chế, chưa mạnh dạn trong học tập do hiểu chưa sâu, nắm kiến thức chưa chắc, thiếu tự tin.

 - Học sinh thụ động, còn trông chờ thầy cô giải giúp, hạn chế về trình độ tư duy, vốn kiến thức cơ bản lớp dưới chưa vững, trong thời gian nghỉ hè không ôn lại kiến thức đã học nên bị hổng kiến thức.

 - Khả năng chú ý và tập trung vào bài giảng của giáo viên không bền.

 - Một số học sinh có lí do về sức khỏe nên thường hay nghỉ học.

 - Khả năng học tập của HS rất khác nhau, cùng một độ tuổi về trình độ chung các em có thể chênh lệch quá xa về khả năng nhận thức, tiếp thu bài.

 - Kĩ năng đọc viết yếu: đọc chậm, đọc sai, viết chậm, viết sai.

 - Một số em học yếu do hoàn cảnh gia đình khó khăn: về kinh tế (gia đình đông con, con hộ nghèo…) đã ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của các em.

###  Nguyên nhân từ giáo viên

 - Hệ thống câu hỏi gợi mở, dẫn dắt chưa logic, chưa phù hợp cho từng đối tượng; chưa khắc sâu kiến thức trọng tâm.

 - Việc sử dụng đồ dùng dạy học trực quan, tranh ảnh, SGK còn hạn chế, chưa khai thác hết tác dụng của ĐDDH.

 - Chưa xử lý hết các tình huống trong tiết dạy, việc tổ chức các hoạt động còn mang tính hình thức phương pháp giảng dạy chưa phù hợp, năng lực tổ chức giờ học theo nhóm đối tượng còn hạn chế.

 - Chưa động viên tuyên dương kịp thời khi HS có một biểu hiện tích cực hay sáng tạo dù là rất nhỏ.

 - Chưa quan tâm đến tất cả HS trong lớp, GV chỉ chú trọng vào các em HS trong lớp hăng hái phát biếu xây dựng bài.

###  Nguyên nhân từ phụ huynh

 Trình độ nhận thức và thái độ của một số phụ huynh trong việc hợp tác với nhà trường là chưa cao: học sinh nghỉ học không có lí do, chưa quan tâm nhắc nhở động viên con em kịp thời…

 Một bộ phận phụ huynh chưa thật sự quan tâm, chăm lo và đôn đốc con em

mình học tập, còn phó thác cho nhà trường, cho thầy cô.

 **III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN**

**1. Phân công giáo viên phụ đạo học sinh nhận thức chậm.**

Cụ thể như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Khối** | **Nội dung bồi dưỡng** | **Giáo viên phụ trách** |
| **1** | Môn Toán, Tiếng Việt | Nguyễn Thị Hợp, Đặng Thị Minh |
| **2** | Môn Toán, Tiếng Việt | Đàm Thị Tuyết, Đinh Thị Thủy  |
| **3** | Môn Toán, Tiếng Việt | Phan Thị Kim Phương, Võ Thị Tâm |
| **4** | Môn Toán, Tiếng Việt | Lê Thị Mai Khanh, H Marita Mlô |
| **5** | Môn Toán, Tiếng Việt | Nguyễn Trần Kiệm, Võ Thị Lin |
| **1,2,3,4,5** | Môn Tiếng Anh | Lê Thị Thanh Tâm |
| **3,4,5** | Môn Tiếng Ê-đê | H Chi Mlô |

 **2. Chỉ tiêu:**

 - Trên 90% học sinh hoàn thành nội dung môn học

 - Đánh giá, xếp loại về phẩm chất đạt: Trên 90%

 - Đánh giá, xếp loại về năng lực đạt: Trên 90%

 - Thi kiểm tra cuối kỳ 1 và cuối năm học các môn đánh giá bằng điểm số đều đạt từ điểm 5 trở lên.

 - Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 32/32 = 100 %.

 - Học sinh được hiệu trưởng khen đạt: 40 - 45 %

 **3. Nội dung kế hoạch:**

 **3.1. Giai đoạn 1: Học kỳ I (Từ tháng 15/9/2021 đến 22/01/2022)**

Căn cứ vào nội dung biên bản giao chỉ tiêu chất lượng đầu năm của nhà trường đối với giáo viên chủ nhiệm và kết quả kiểm tra đánh giá thường xuyên của giáo viên trong 3 tuần học đầu tiên của năm học, giáo viên có kế hoạch và biện pháp giúp đỡ phù đạo cho học sinh tiếp thu chậm (chưa hoàn thành môn học) thông qua các giờ dạy trên lớp mỗi ngày.

Xây dựng đôi bạn cùng tiến giúp đỡ bạn tiến bộ. Kịp thời khen ngợi học sinh

khi có sự tiến bộ và khen những học sinh có tinh thần giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.

 Lên kế hoạch phụ đạo học sinh từng môn theo thời khoá biểu của lớp và thông qua các tiết ôn hàng tuần (Áp dụng kể cả trong thời gian dạy học trực tuyến). Giáo viên có thể tự lựa chọn nội dung ôn luyện để phù hợp với đối tượng học sinh của lớp. Kế hoạch bài dạy của giáo viên cần thể hiện rõ ở phần mục tiêu nội dung bồi dưỡng học sinh năng khiếu và học sinh đại trà.

 GVCN thực hiện thường xuyên việc trao đổi với phụ huynh về lực học của các em, trao đổi với phụ huynh về biện pháp giúp đỡ học sinh trong thời gian ở nhà để phối hợp cùng giáo viên giúp học sinh tiến bộ trong học tập.

 Hàng tháng GVCN cần theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh trong sổ chủ nhiệm, báo cáo với tổ trưởng CM để nắm bắt được tình học tập chung của học sinh trong khối.

 **3.2. Giai đoạn 2: Học kỳ II ( Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 31/05/2022)**

Căn cứ vào kết quả HS thông qua kết quả kiểm tra chất lượng cuối học kì I và kết quả đạt được sau thời gian rèn ở giai đoạn I, các khối tiến hành họp, thảo luận bàn bạc đánh giá về việc thực hiện phụ đạo qua giai đoạn I (Phân tích những ưu, khuyết điểm đối với công tác phù đạo học sinh. Đối với từng học sinh đánh giá cụ thể về sự tiến bộ, chưa tiến bộ ở từng môn học…)

 Tiếp tục lập ra danh sách những học sinh chưa tiến bộ để báo cáo về BGH nhà trường để có chỉ đạo cụ thể cho từng khối có biện pháp phụ đạo sát với tính hình thực tế của từng khối.

 Việc chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh tiếp thu chậm, chưa hoàn thành mônhọc giai đoạn 2 được tổ chức như sau:

 Tổ chức học tập theo nhóm tạo điều kiện để học sinh hoàn thành tốt giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành.

 Xây dựng đôi bạn cùng tiến. Lên kế hoạch phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học theo thời khoá biểu của lớp thông qua các tiết ôn hàng tuần.

 GVCN thực hiện việc trao đổi với học sinh về lực học của các em, thông báo với phụ huynh về nội dung, thời gian phụ đạo thêm cho học sinh để phối hợp kiểm tra hoặc giao thêm bài về nhà cho các em.

 Hàng tuần và tháng GVCN báo cáo kết quả phụ đạo, sự tiến bộ của từng học sinh với khối trưởng, BGH trong phiên họp chuyên môn đầu tháng.

 **3.3. Nội dung chương trình phụ đạo:**

Căn cứ vào tình hình thực tế đối tượng học sinh của lớp, giáo viên có kế hoạch soạn bài cho từng tiết dạy ôn với nội dung ôn tập củng cố để lấp những lỗ hổng kiến thức cho học sinh.

  **4. Biện pháp thực hiện**

 **4.1. Đối với học sinh:**

-Đi học phải chuyên cần, nghỉ học phải có lý do chính đáng.

 - Hoàn thành các bài chưa làm xong ở lớp, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

 - Trong giờ học tập trung nghe cô giáo giảng bài, tích cực tham gia xây dựng bài.

 - Có đầy đủ các đồ dùng, dụng cụ học tập.

**4.2. Đối với phụ huynh**

 - Theo dõi và kiểm tra bài vở của con em mình. Hướng dẫn, nhắc nhở con làm bài và học bài khi con chưa hoàn thành xong các bài ở lớp. Phải dạy con có thói quen làm việc theo thời gian biểu.

 - Đôn đốc, động viên con em đi học chuyên cần.

 - Có sự kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng sách vở của con trước khi đến trường.

 - Thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp để nắm được tình hình học tập của con em mình, từ đó giáo viên chủ nhiệm cùng trao đổi với phụ huynh để tìm biện pháp tốt nhất cho con em mình học tập.

 **4.3. Đối với giáo viên:**

- Lập danh sách học sinh tiếp thu chậm theo dõi trong sổ chủ nhiệm. Hàng tháng có nhận xét cụ thể về từng mặt yếu, từng môn học và đề ra biện pháp phù đạo. Theo dõi và kiểm tra đánh giá thường xuyên chất lượng HS trong tháng.

 - Đề xuất với nhà trường về cách khắc phục giúp đỡ học sinh có hiệu quả tốt nhất. Chủ động gặp phụ huynh trao đổi về việc học tập của HS, cùng với phụ huynh tìm biện pháp khắc phục.

-Tăng cường quan tâm trong các tiết học và tập trung phụ đạo và thực hành kiến thức vào các tiết ôn.

 Để việc phụ đạo HS tiếp thu chậm có hiệu quả, BGH chỉ đạo các GVCN thực hiện tốt việc phụ đạo HS trong các tiết học trên lớp cụ thể:

 1. Trong tiết dạy GV lập kế hoạch bài dạy nhất thiết phải quan tâm đến 3 đối tượng học sinh. Kế hoạch dạy học phải phù hợp với trình độ học sinh. Ví dụ:

 + *Đối với phân môn Tập đọc*: Học sinh yếu về kĩ năng đọc, vậy giáo viên cần tăng cường gọi học sinh đọc, sửa sai cho các em, khuyến khích học sinh đọc to dần dần học sinh đọc được và nâng cao dần lên trong phần tìm hiểu bài cũng cho các em học sinh yếu tham gia bình thường nhưng chỉ hỏi những câu dễ và gần gũi các em để các em trả lời được.

 + *Đối với phân môn chính tả*: Trong lớp có HS viết không kịp hoặc không biết viết (đối với lớp 1), khi giáo viên dạy tiết chính tả thì cần lưu ý đến em đó không thể để em đó ngoài tiết học. Ví dụ khi giáo viên đọc cho học sinh cả lớp viết thì đối với học sinh yếu giáo viên cho học sinh mở sách giáo khoa để tập chép. Hoặc trong lớp học có nhiều em học sinh viết yếu, viết rất chậm thì giáo viên đọc thật chậm và chỉ cho học sinh viết với mức độ tối thiểu là đủ rồi, không nhất thiết phải viết hết bài.

 + *Môn Toán*: Giáo viên cần sử dụng trực quam, thay đổi hình thức thức dạy học... để lôi cuốn các em tham gia vào hoạt động học, tránh tình trạng giáo viên để học sinh ngoài lề.

 ***+*** *Môn Tiếng Anh*: Giáo viên quan tâm đến đối tượng học sinh tiếp thu chậm,

tăng cường gọi học sinh đọc, rèn phát âm đúng....

 - Phân công học sinh năng khiếu, hoàn thành tốt nội dung bài học, giúp đỡ bạn tiếp thu chậm chưa hoàn thành bài ở lớp, tạo ra các nhóm học tập trong lớp.

 - Động viên, tuyên dương kịp thời cho học sinh có tiến bộ.

 - Trong buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng của tổ (2 tuần/lần) giáo viên chủ nhiệm báo cáo tiến độ tiếp thu bài của những học sinh đó để cho tổ khối trưởng và giáo viên trong khối, từ đó giáo viên nào còn vướng mắc thì được tập thể giáo viên trong khối góp ý bổ sung.

  **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

 **1. Ban Giám hiệu**

 Xây dựng và triển khai kế hoạch phụ đạo học sinh tiếp thu chậm chưa hoànthành môn học ngay từ đầu năm tới toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường.

 Thường xuyên tiến hành kiểm tra công tác phụ đạo học sinh tiếp thu chậm chưa hoàn thành môn học của giáo viên thông qua việc kiểm tra đánh giá chất lượng các đối tượng học sinh.

 Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch cá nhân lồng ghép nội dung phụ đạo học sinh tiếp thu chậm chưa hoàn thành môn học. Trong kế hoạch chủ nhiệm hàng tháng đề ra các biện pháp có thể giúp đỡ học sinh vươn lên trong học tập.

Hàng tháng theo dõi sự tiến bộ của học sinh. Thường xuyên theo dõi tình hình lớp, kịpthời có biện pháp giúp đỡ các em học tập tiến bộ.

 Tăng cường biện pháp phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh giúp đỡ, tặng quà trong dịp khai giảng, dịp Tết; nhà trường miễn giảm các khoản đóng góp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo.

 Phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có học sinh chưa hoàn thành môn học dạy phụ đạo cho học sinh trong thời gian nghỉ hè nhằm bổ sung, rèn luyện kiến thức cho học sinh. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phụ đạo của giáo viên.

 Nhà trường tổ chức cho học sinh thi lại vòng 2, vòng 3 để các em có điều kiện hoàn thành chương trình học và có khả năng học tập tiếp.

Động viên, khen thưởng kịp thời đối với giáo viên thực hiện tốt công tác phụ đạo học sinh tiếp thu chậm có kết quả học tập nâng lên.

 **2. Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên**

 **2.1. Tổ trưởng chuyên môn**

- Căn cứ kế hoạch của nhà trường, xây dựng kế hoạch phù đạo học sinh tiếp thu chậm, chưa hoàn thành môn học; đề ra biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh của học sinh khối lớp mình. Triển khai kế hoạch đến từng thành viên trong tổ.

 - Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ cần tập trung thảo luận, trao đổi biện pháp giúp đỡ, phù đạo học sinh tiếp thu chậm và chưa hoàn thành môn học các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh...

 - Hàng tháng, sinh hoạt chuyên môn tổ chức rút kinh nghiệm, tổng hợp kết quả sự tiến bộ của học sinh, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác phụ đạo HS.

 **2.2. Giáo viên**

-Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch cá nhân cần thể hiện rõ biện pháp, những việc làm cụ thể để giúp đỡ học sinh tiếp thu chậm nhằm nâng cao chất lượng đại trà của lớp. Cần thể hiện rõ nội dung theo dõi sự tiến bộ của học sinh trong tháng và qua các lần kiểm tra định kỳ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy phụ đạo họcsinh chưa hoàn thành nội dung các môn học năm học 2021-2022 của trường TH Ama Khê. Đề nghị tất cả giáo viên, học sinh thực hiện tốt kế hoạch này, để công tác phụ đạo học sinh chưa hoàn thành các môn học đạt kết quả tốt, nâng cao chất lượng đại trà trong toàn trường./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Hiệu trư­­ởng (b/c);- GV toàn trường (t/h);- L­­ưu CM, VT./. | **KT. HIỆU TRƯỞNG**PHÓ HIỆU TR­ƯỞNG**Ngô Thị Xuân Hoa** |