##  TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

#####  **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

#### KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÈ CÁC BỘ MÔN LỚP 9

**NĂM HỌC 2018-2019**

Căn cứ kết quả thi chọn đội tuyển học sinh giỏi các bộ môn ngày 09;11 và 14 tháng 5 năm 2019;

Trường THCS Chu Văn An xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học
2018 -2019 như sau :

**I**. **MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:**

**1. Mục đích:**

- Cung cấp cho học sinh kiến thức nâng cao theo từng môn.

- HS có thêm tài liệu tra cứu, tìm hiểu, mở rộng và nâng cao tri thức.

- Định hướng để các em khi vào bậc THPT dễ dàng trong việc lựa chọn phân ban.

- Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh và tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện.

**2. Yêu cầu:**

- Học sinh vận dụng tốt kiến thức, tiếp cận với các chuyên đề nâng cao của từng bộ môn.

- Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của HS.

- Học sinh được trang bị kiến thức, có khả năng giải được các dạng đề trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Olympic các bộ môn do Sở Giáo dục tổ chức.

**II. PHÂN CÔNG :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ TÊN GV** | **MÔN** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Nguyễn Văn Hiệp | Toán |  |
| 2 | Dương Thị Ngọc Trang | Vật Lý |  |
| 3 | Nguyễn Văn Kiên | Hóa học |  |
| 4 | Nguyễn Thị Thu Nguyệt | Sinh học |  |
| 5 | Nguyễn Thị Ngọc Dưng | Tin học |  |
| 6 | Võ Minh Thanh Bình | Tiếng Anh |  |
| 7 | Nguyễn Phương Thu | Ngữ Văn |  |
| 8 | Nguyễn Thị Như Thủy | Lịch Sử |  |
| 9 | Nguyễn Thị Cang | Địa Lý |  |
| 10 | Đậu Thị Thu Hằng | GDCD |  |

**III. THỜI GIAN :**

**\* HÈ** : Bồi dưỡng 6 môn : **Toán, Lý, Hóa, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Sinh**

- Thứ ba mỗi tuần từ 7h30 đến 9h

- Bắt đầu từ ngày 02/7/ 2019 đến hết ngày 30/7/2019 ( 05 buổi)

**\* NĂM HỌC 2019 – 2020 :**

- Bắt đầu năm học 2019-2020, chọn đội tuyển Tin và bồi dưỡng 10 môn

- Thứ bảy mỗi tuần từ 13h30 đến 15 h. Bắt đầu từ 17/8/2019

**IV. DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN :**

**1/MÔN: TOÁN**

* **TẠO NGUỒN ( TỰ NHIÊN)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên HS** | **Lớp** | **Điểm** |
| 01 | Ngô Đặng Vàng Kim | 8.9 | 8.5 |
| 02 | Nguyễn Thành Đạt | 8.9 | 8.25 |
| 03 | Nguyễn Tuấn Hiệp | 8.9 | 8.25 |
| 04 | Phạm Quang Thịnh | 8.9 | 7.75 |
| 05 | Đào Quang Thịnh | 8.10 | 7.5 |
| 06 | Đào Vũ Hưng | 8.9 | 6.5 |
| 07 | Nguyễn Thế An | 8.10 | 5.75 |
| 08 | Vũ Thị Thu Ngân | 8.9 | 5.75 |
| 09 | Nguyễn Đức Huy | 8.9 | 5.5 |
| 10 | Nguyễn Bá Đăng Khoa | 8.9 | 5,25 |
| 11 | Nguyễn Minh Triết | 8.10 | 5.0 |
| 12 | Vương Gia Kiệt | 8.10 | 4.5 |

* **TẠO NGUỒN ( XÃ HỘI) + ĐẠI TRÀ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên HS** | **Lớp** | **Điểm** |
| 01 | Lê Ngọc Phương Thảo | 8.11 | 7.0 |
| 02 | Lê Nhật Trường | 8.2 | 6.75 |
| 03 | Nguyễn Thùy Dương | 8.11 | 6.0 |
| 04 | Vũ Thành Nhân | 8.8 | 5.25 |
| 05 | Ông Nhu Bình | 8.8 | 4.75 |
| 06 | Trần Ngọc Như Quỳnh | 8.8 | 4.75 |

**2/ MÔN LÝ :**

* **ĐẠI TRÀ :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **ĐiỂM** |
| 1 | Trần Anh Khoa | 8.8 | 13/20 |
| 2 | Nguyễn Hoàng Triều | 8.8 | 13/20 |
| 3 | Lưu Huy Minh Quang  | 8.1 | 12/20 |
| 4 | Nguyễn Thành Công | 8.8 | 8,5/20 |
| 5 | Nguyễn Quang Dũng | 8.8 | 08/20 |
| 6 | Nguyễn Thanh An | 8.8 | 4,5/20 |
| * **TẠO NGUỒN**
 |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **ĐiỂM** |
| 1 | Thân Trọng Nhân | 8.11 | 18/20 |
| 2 | Nguyễn Trần Trọng Tuyên | 8.9 | 14/20 |
| 3 | Trịnh Bảo Ngọc | 8.11 | 12/20 |
| 4 | Võ Phạm Hoàng Oanh | 8.9 | 06/20 |

**3/ MÔN HÓA :**

|  |
| --- |
| * **ĐẠI TRÀ**
 |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **ĐIỂM** |
| 1 | Phan Thị Nhật Lam | 8.8 | 9.75 |
| 2 | Phạm Hồ Ngọc Khánh | 8.8 | 9.25 |
| 3 | Cao Quế Trâm | 8.8 | 7.5 |
| 4 | Nguyễn Hoàng Minh Anh | 8.8 | 7.5 |
| 5 | Võ Thị Hoa Ngọc | 8.8 | 7.25 |
| 6 | Trần Minh Phương | 8.8 | 7.25 |
| * **TẠO NGUỒN**
 |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **ĐIỂM** |
| 1 | Hồ Phúc An | 8.10 | 9 |
| 2 | Thái Nhã Thanh | 8.9 | 8.75 |
| 3 | Nguyễn Trần Khánh Dương | 8.9 | 8 |
| 4 | Nguyễn Trần Phú Quý | 8.9 | 7.75 |
| 5 | Trần Huỳnh Diệu | 8.9 | 7.5 |
| 6 | Trương Nguyễn Gia Bảo | 8.9 | 7.25 |
| 7 | Lê Châu Duyên | 8.9 | 7.25 |
| 8 | Trần Anh Kiệt | 8.9 | 7 |
| 9 | Lý Ngọc Bảo Trân | 8.10 | 7 |
| 10 | Phạm Vương Cẩm Tiên | 8.9 | 6.75 |
| 11 | Hoàng Bích Trâm | 8.9 | 6.75 |
| 12 | Huỳnh Thiên Kim | 8.11 | 6.5 |
| 13 | Nguyễn Lâm Đức Thiện | 8.11 | 6.5 |
| 14 | Nguyễn Đăng Minh Khang | 8.9 | 5.75 |

 **4/ NGỮ VĂN :**

|  |
| --- |
| * **ĐẠI TRÀ**
 |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **ĐiỂM** |
| 1 | Trần Nguyễn Thuận Bình  | 8.8 | 5.9/10 |
| 2 | Võ Lê Phương Thanh  | 8.8 | 5.5/10 |
| 3 | Phạm Quỳnh Phương  | 8.1 | 4.9/10 |
| * **TẠO NGUỒN**
 |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **ĐiỂM** |
| 1 | Võ Minh Nhã  | 8.9 | 7.9/10 |
| 2 | Nguyễn Đỗ Thùy Trang  | 8.11 | 5.1/10 |
| 3 | Nguyễn Ngọc Đan Thanh | 8.9 | 5.0/10 |
| 4 | Bùi Nguyễn Bích Phương | 8.11 | 4.75/10 |
| 5 | Lê Thị Thu Thảo | 8.11 | 4.75/10 |

**5/ TIẾNG ANH :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * **TẠO NGUỒN**
 |  |  |  |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **ĐiỂM** |
| 1 | Mai Ngọc Linh Thảo | 8.10 | 128.7 |
| 2 | Trần Hưng Đạt | 8.11 | 126.2 |
| 3 | Phùng Anh Đức | 8.9 | 121.8 |
| 4 | Trương Phước Minh Hoàng | 8.10 | 113.9 |
| 5 | Nguyễn Huỳnh Phương Nghi | 8.9 | 112 |
| 6 | Nguyễn Trần Thanh Vy | 8.9 | 108.6 |
| 7 | Huỳnh Liên Hoa | 8.10 | 104.7 |
| 8 | Lê Như Uyên | 8.10 | 102.6 |
| 9 | Nguyễn Lễ Xuân An | 8.10 | 102.4 |
| 10 | Tào Minh Trang | 8.10 | 101.6 |
| 11 | Lý Ngọc Châu | 8.9 | 97.1 |
| 12 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 8.11 | 95.8 |
| 13 | Nguyễn Trần Thanh Lâm | 8.10 | 95.8 |
| 14 | Hà Nguyễn Tường Vy | 8.10 | 95.5 |
| 15 | Thân Hoàng Khánh Nghi | 8.11 | 94.1 |
| 16 | Trần Ngọc Long | 8.10 | 91.8 |

* **ĐẠI TRÀ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **ĐiỂM** |
| 1 | Nguyễn Mỹ An | 8.8 | 110.9 |
| 2 | Lê Trần Phương Uyên | 8.8 | 102.7 |
| 3 | Nguyễn Mạnh Gia Bảo | 8.8 | 96.2 |
| 4 | Nguyễn Phúc Bảo Kha | 8.8 | 94.8 |
| 5 | Nguyễn Dương Kỳ Duyên | 8.8 | 93 |
| 6 | Huỳnh Ngọc Thiện Quyên | 8.8 | 88.3 |
| 7 | Hoàng Nguyễn Hồng Thảo | 8.8 | 85.8 |
| 8 | Nguyễn Khánh Linh | 8.8 | 85.6 |
| 9 | Nguyễn Bảo Ngọc | 8.8 | 84.9 |
| 10 | Ngô Nhật Quỳnh Hương | 8.8 | 84.8 |

**6/ MÔN SINH : HS ĐĂNG KÝ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| 1 | Lương Khánh Linh | 8.2 |
| 2 | Nguyễn Duy Ân | 8.6 |
| 3 | Nguyễn Phúc Đăng Khoa | 8.8 |
| 4 | Phạm Trần Thảo Linh | 8.8 |
| 5 | Lê Ngọc Huyền | 8.8 |
| 6 | Lương Khải | 8.8 |
| 7 | Lưu Bảo Trân | 8.8 |
| 8 | Trần Bảo Như | 8.8 |
| 9 | Võ Quốc Tiến | 8.8 |
| 10 | Trần Nguyễn Quỳnh Anh | 8.9 |
| 11 | Trần Quốc Việt | 8.9 |
| 12 | Hồ Bảo Châu | 8.10 |
| 13 | Dương Thanh Thảo | 8.10 |
| 14 | Trần Dung Hoàng | 8.10 |
| 15 | Hoàng Minh Quang | 8.10 |
| 16 | Trần Nguyễn Xuân Uyên | 8.11 |
| 17 | Trần Quỳnh Thảo Giang | 8.11 |
| 18 | Đinh Tú Uyên | 8.11 |

**7/ MÔN LỊCH SỬ: HS ĐĂNG KÝ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | HỌ TÊN | LỚP |
| 1 | Hà Phong Hào | 8.7 |
| 2 | Nguyễn Việt Hoàng | 8.7 |
| 3 | Phan Tấn Tài | 8.4 |

**8/ MÔN ĐỊA LÝ : HS ĐĂNG KÝ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | HỌ TÊN | LỚP |
| 1 | NguyễnTrầnQuỳnhAnh | 8.3 |
| 2 | Nguyễn Minh Tâm | 8.3 |
| 3 | TrầnNgọcKhánhLinh | 8.3 |
| 4 | NguyễnPhươngLinh | 8.1 |

**9/ MÔN GDCD: HS ĐĂNG KÝ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | HỌ TÊN | LỚP |
| 1 | Lương Khánh Linh | 8.2 |
| 2 | Phan Lê Phương Thảo | 8.6 |
| 3 | Nguyễn Duy Ân | 8.6 |
| 4 | Nguyễn Đặng Phi Hoàng | 8.6 |

 **SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC – BD HSG HÈ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P. N hìn | **TIN 2** | P.MT | P. AN**P. Hội đồng** |
| **TIN 1** | P. N Nhìn | P. Lab |
|  P. Lý | P. Hóa | P. Sinh |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lầu 2 |
|  |  |  |  |  | Lầu 1 |
|  |  |  |  | **VĂN** | Trệt |

Lầu 1 Trệt

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ANH** |  |  | **ĐỂ****XE** |
|  |  |  | **SINH** |  |  |
|  |  |   | **HÓA** |  |  | **ĐỂ****XE****GIÁO VIÊN** |
| **P.Thư viện – P. truyền thống** |  |  | **LÝ** |  |  |
| **P. Hiệu trưởng**  | SÂN TRƯỚC | **TOÁN** |  |  |
|  | **WC GV** | **P. GV** | Trệt | Trệt | Lầu 1 |  |  |
| **P. Thiết bị** | **P. Hiệu trưởng** | Lầu 1 |  |  |  |  |

**CỔNG**

**BẢO VỆ**

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các bộ môn lớp 9, đề nghị giáo viên được phân công nghiêm túc thực hiện.

 Hiệp thành, ngày 21 tháng 5 năm 2019

DUYỆT CỦA HIÊU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 ***Đỗ Thị Như Hoa Đoàn Thị Thanh Bình***