**TRƯỜNG TIỂU HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI CƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BẢN TỔNG KẾT CÁ NHÂN**

**Năm học 2022-2023**

Họ và tên: **Nguyễn Thị Hồng Ánh**

Ngày sinh: 20/11/1976

Vào ngành năm:2004

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Đại Cường

Nhiệm vụ được giao: Chủ nhiệm lớp 3A

**I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Tổng số học sinh lớp 3A có 36 em trong đó:

 Nữ : 19 em

 Nam: 17 em

1. **Thuận lợi:**

 Đa số các em đều ngoan,lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức trong học tập,đoàn kết với bạn bè.Thực hiện tốt các qui định về nề nếp của trường, lớp.

1. **Khó khăn:**

Học sinh nằm ở hai thôn Kim Giang và Giang Triều nên giáo viên cũng có phần gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó một số em bố mẹ chưa thực sự quan tâm đến việc học của các em ,một số em bố mẹ đi làm xa không ở cạnh kèm cặp nên các em chểnh mảng trong việc học dẫn đến các em còn lười học.

**II- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

 **1. Đối với giáo viên:**

-Lên xuống lớp đúng giờ, đảm bảo đủ ngày công, giờ công.

-Soạn bài đầy đủ, đúng chương trình thời khóa biểu.

-Kiểm tra nhận xét bài đúng theo quy định.

-Thường xuyên dự giờ thăm lớp của đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn.

-Có đầy đủ các loại hồ sơ , sổ sách theo quy định.

-Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn và các buổi chuyên đề do trường tổ chức.

**2. Đối với học sinh:**

-Thực hiện tốt các nề nếp của nhà trường đề ra:

+Truy bài trước 15 phút.

+Tham gia đầy đủ các phong trào do Đội và nhà trường phát động: thu gom giấy vụn,non bia, ủng hộ vở,mua tăm…

**3. Kết quả đạt được**

**a,Đánh giá về: Kiến thức, kĩ năng:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Môn** | **CHKII** |
| **SL** | **TL%** |
| **Toán** |  |  |
| HTTHTCHT | 21 | 60 |
| 16 | 40 |
|  |  |
| **Tiếng Việt** |  |  |
| HTTHTCHT | 23 | 63,9 |
| 13 | 36,1 |
|  |  |
| **Đạo đức** |  |  |
| HTTHTCHT | 19 | 52,8 |
| 17 | 47,2 |
|  |  |
| **TNXH** |  |  |
| HTTHTCHT | 20 | 55,5 |
| 16 | 44,5 |
|  |  |
| **HĐTN** |  |  |
| HTT | 19 | 52,8 |
| HT | 17 | 47,2 |
| CHT |  |  |
| **Công nghệ** |  |  |
| HTT | 22 | 62,9 |
| HT | 14 | 37,1 |
| CHT |  |  |
| **GDTC** |  |  |
| HTT | 25 | 71,4 |
| HT | 11 | 28,6 |
| CHT |  |  |
| **Âm nhạc** |  |  |
| HTT | 18 | 50 |
| HT | 18 | 50 |
| CHT |  |  |
| **Mĩ thuật** |  |  |
| HTT | 18 | 50 |
| HT | 18 | 50 |
| CHT |  |  |

**5.2 Năng lực**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHKII** |
| **SL** | **TL%** |
| Tự phục vụ, tự quản |  |  |
| TĐ CCG | 21 | 58,3 |
| 15 | 41,7 |
|  |  |
| **Hợp tác** |  |  |
| TĐCCG | 21 | 58,3 |
| 15 | 41,7 |
|  |  |
| **Giải quyết vấn đề sáng tạo** |  |  |
| TĐCCG | 21 | 58,3 |
| 15 | 41,7 |
|  |  |
| **Năng lực ngôn ngữ** |  |  |
| TĐ CCG | 21 | 58,3 |
| 15 | 41,7 |
|  |  |
| **Năng lực tính toán** |  |  |
| TĐCCG | 21 | 58,3 |
| 15 | 41,7 |
|  |  |
| **Năng lực khoa học**  |  |  |
| TĐCCG | 21 | 58,3 |
| 15 | 41,7 |
|  |  |
| **Năng lực thẩm mĩ** |  |  |
| TĐCCG | 21 | 58,3 |
| 15 | 41,7 |
|  |  |
| **Năng lực thể chất** |  |  |
| TĐCCG | 21 | 58,3 |
|  | 41,7 |
|  |  |

**\*5.3 Phẩm chất:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHKI** |
| **SL** | **TL%** |
| **Yêu nước** |  |  |
| TĐCCG | 21 | 58,3 |
| 15 | 41,7 |
|  |  |
| **Nhân ái** |  |  |
| TĐCCG | 21 | 58,3 |
| 15 | 41,7 |
|  |  |
| **Trung thực, kỉ luật** |  |  |
| TĐCCG | 21 | 58,3 |
| 15 |  |
|  |  |
| **Chăm học, chăm làm** |  |  |
| TĐCCG | 21 | 58,3 |
| 15 | 41,7 |
| **Trách nhiệm** |  |  |
| TĐCCG | 21 | 58,3 |
| 15 | 41,7 |

**4- Công tác khác:**

Tích cực tham gia các phong trào do ngành và nhà trường tổ chức.

**5. Xếp loại thi đua:**

 Xếp loại : A

 Đại Cường,ngày 19 tháng 5 năm 2023

 Người viết

 **Nguyễn Thị Hồng Ánh**