|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG TH........................ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **LỚP ...........** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  | *........................, ngày 08 tháng 9 năm 2023* |

**BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH LỚP ...........**

**Năm học 2023 – 2024**

Chủ toạ: cô **........................** giáo viên chủ nhiệm lớp ...........

Thành phần tham dự: Tập thể Phụ huynh học sinh lớp ........... + Giáo viên dạy chuyên

Địa điểm: Phòng học lớp ...........

Thời gian: 14 giờ, ngày 08 tháng 9 năm 2023

**NỘI DUNG**

Cô **........................** giáo viên chủ nhiệm lớp ........... nêu nội dung cuộc họp:

- Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 – 2024;

- Căn cứ vào kế hoạch tháng 9/2023 của trường Tiểu học........................;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của lớp, nay GVCN và phụ huynh học sinh tiến hành họp đầu năm với các nội dung sau:

**1. Định hướng một số chỉ tiêu năm học 2023 – 2024**

- Duy trì sĩ số: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

- Bảo hiểm y tế: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

- Bảo hiểm thân thể: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

- Làm quen Tiếng Anh: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

- Làm quen Tin học: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

- Hoàn thành chương trình lớp học: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

**2. Báo cáo và vận động PHHS tham gia BHYT + BHTT cho học sinh qua tài khoản nhà trường:**

- Bảo hiểm thân thể: .../... học sinh tham gia 150 000 đồng/1 hs, còn 03 học sinh chưa tham gia

- Bảo hiểm y tế: .../... học sinh, trong đó có … học sinh tham gia 15 tháng, 30 học sinh tham gia 12 tháng ( … học sinh diện chính sách được cấp thẻ.)

**3. Báo cáo chương trình GDPT 2018:**

3.1. Chương trình lớp học:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÔN** | **TIẾT/TUẦN** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Tiếng Việt | 10 |  |
| 2 | Toán | 5 |  |
| 3 | Hoạt động trải nghiệm | 3 |  |
| 4 | Tự nhiên và xã hội | 2 |  |
| 5 | Đạo đức | 1 |  |
| 6 | Giáo dục thể chất | 2 |  |
| 7 | Mỹ thuật | 1 |  |
| 8 | Âm nhạc | 1 |  |
| 9 | Tiếng Anh | 2 | **Xã hội hoá** |
| 10 | Tin học | 1 |
| 11 | Tăng cường Toán + Tiếng Việt | 4 |
| 11 | Công tác chủ nhiệm | 3 |  |
| **TC** |  | **35** |  |

3.2. TT 27/BGDĐT: đánh giá xếp loại học sinh

- Đánh giá thường xuyên: đánh giá quá trình học hàng ngày của học sinh

- Đánh giá định kỳ: 2 lần/năm: đánh giá dựa vào điểm kiểm tra

- Xếp loại đánh giá cuối năm:

......................