|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN GIA LÂM  **TRƯỜNG THCS YÊN THƯỜNG**  Số: 167/KH - THCSYT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Yên Thường, ngày 18 tháng 9 năm 2023* |

**KẾ HOẠCH**

**Phụ đạo học sinh yếu năm học 2023 - 2024**

Căn cứ vào công văn số 209/GD&ĐT ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 cấp THCS;

Thực hiện kế hoạch số 156/ KH-THCSYT ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Trường THCS Yên Thường về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, Trường THCS Yên Thường xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu năm học 2023-2024 như sau:

**A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

**I. 1.Tổng số lớp học: 28 lớp**

Số học sinh : 1369 hs (Khối 6: 417, Khối 7: 329, Khối 8: 315, Khối 9: 308)

***2.* Đội ngũ CB - GV - CNV**

- Tổng số CB - GV - CNV: 60 trong đó: BGH: 02; GV: 53; NV: 05. 100% CB,GV đạt chuẩn trở lên

**II. Thuận lợi – Khó khăn**

**1. Thuận lợi**

- Đội ngũ cán bộ giáo viên 100% đạt chuẩn trở lên, đại đa số CBGV có tinh thần học hỏi chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực thi đua phấn đấu.

- Chất lượng giáo dục toàn diện đã đuợc nâng lên một bước.

- Nhà trường có tương đối đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học.

**2. Khó khăn**

***a. Về học sinh:***

- Một bộ phận học sinh chưa xác định rõ mục đích học tập, lười học dẫn đến ý thức học tập chưa tốt, kết quả học tập hạn chế.

- Nguy cơ học sinh bỏ học cao.

- Ý thức chấp hành nội quy trường, lớp của một số học sinh thấp.

- Thời gian học trực tuyến kéo dài, nhiều lần trong năm học trước đó.

***b. Về phụ huynh học sinh:***

* Nhận thức của một bộ phận nhỏ phụ huynh về giáo dục còn hạn chế, chưa quan tâm tới việc học tập của con em.
* Cá biệt một số phụ huynh chưa làm tròn trách nhiệm của cha mẹ, sống thiếu gương mẫu làm ảnh hưởng xấu đến con. Dẫn đến công tác giáo dục đạo đức của nhà trường gặp nhiều khó khăn.

***c.Về đội ngũ:***

- Một số giáo viên năng lực chuyên môn, khả năng tự học, tự bồi dưỡng còn hạn chế, đổi mới phương pháp chậm.

- Cá biệt còn có giáo viên giảng dạy chưa thật tâm huyết với nghề, quản lí học sinh học tập chưa tốt, chưa lôi cuốn được học sinh yêu thích bộ môn.

**B. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU – BIỆN PHÁP THỰC HIỆN PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU NĂM HỌC 2023-2024**

**I. Nhiệm vụ trọng tâm**

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng chuyển từ truyền thụ kiến thức sang việc coi trọng phát triển năng lực phẩm chất của người học, quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa phụ đạo học sinh yếu kém. Tăng cường mạnh các biện pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học.

- Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông, giáo dục truyền thống, nếp sống văn minh-thanh lịch Thủ đô.

**II. Chỉ tiêu về học lực**

Khối 9: Giỏi: 32%; khá: 41%; trung bình: 25%; yếu ≤ 2 %; (Không có HS kém)

+ Khối 6, 7, 8: Tốt 35%, Khá 45%, Đạt 20%, chưa đạt 0%

- Tỷ lệ lên lớp và tốt nghiệp THCS: 100%

**III. Biện pháp**

**1.** BGH xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, kém, xếp thời khoá biểu, phân công giáo viên giảng dạy

**2.** Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn lập danh sách học sinh yếu, kém để phụ đạo 2 môn Văn, Toán. Động viên các em tham gia đủ các buổi học, có ý thức ghi chép, thực hiện các nhiệm do thầy cô yêu cầu. Liên lạc thường xuyên với PH để theo dõi sự tiến bộ của HS;

**3**.100% GV dạy bộ môn có kế hoạch cụ thể trong từng tiết học, đặc biệt là tiết học thêm để phụ đạo cho HS. Chú ý các HS yếu kém chỉ đi sâu vào các kiến thức cơ bản nhât.

**4.** Phân công giáo viên phối hợp với GVCN, GVBM để phụ đạo. Hướng dẫn học sinh phương pháp học tập ở nhà. GV được phân công phụ đạo xây dựng nội dung ôn tập: Chú ý khắc sâu kiến thức cơ bản.

**5.** Đẩy mạnh các hoạt động như đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ các bạn học yếu kém.

**6.** Tham mưu với ban đại diện PH để thường xuyên trao đổi với phụ huynh có HS học yếu, kém để phối hợp khắc phục.

**7.** BGH theo dõi kiểm tra thường xuyên việc thực hiện phụ đạo của GV, sự chuyển biến của HS để kịp thời có các điều chỉnh hoạt động dạy- học cho phù hợp nhất.

**8.** Đưa vào tiêu chí đánh giá giáo viên trong công tác phụ đạo học sinh yếu.

**IV. Phân công trách nhiệm**

1. **Công tác quản lý**:

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng: Phụ trách chung.

Đ/c Trần Thị Kim Ngân - Phó hiệu trưởng: Giám sát thực hiện và chỉ đạo trực tiếp.

**2.Giáo viên phụ đạo học sinh yếu**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Môn** | **Khối** | **Giáo viên dạy** |
| 1 | Toán | 6 | Trần Thị Kim Khánh |
| 2 | 7 | Nguyễn Thị Kim |
| 3 | 8 | Trần Thị Xuân Hiên |
| 4 | 9 | Trần Thị Kiên |
| 5 | Văn | 6 | Nguyễn Anh Thư |
| 6 | 7 | Nguyễn Thị Hường |
| 7 | 8 | Đàm Thị Nam |
| 8 | 9 | Hoàng Thị Bích Phượng |

- Xây dựng kế hoạch dạy 20 tiết ( Kì I= 10 tiết; Kì II= 10 tiết)

- Ngày ***5/10/2023***: Nộp kế hoạch bằng văn bản có chữ ký của người lập kế hoạch cho hiệu phó

- Đối tượng HS: HS yếu lớp 6,7,8, 9:

- GV dạy môn Toán, Văn của các lớp phối hợp với GVCN căn cứ vào sức học và kết quả kiểm tra để lập danh sách HS, ngày 23/9/2022 gửi về đ/c Ngân

**V. Chương trình, thời gian giảng dạy:**

**1*.* Dạy ôn tập kiến thức cơ bản** *(Có kế hoach cụ thể từng môn, khối kèm theo)*

**2. Lịch phụ đạo***:*

- Môn văn: Học vào tiết 5 sáng thứ 5

- Môn Toán: Học vào tiết 5 sáng thứ 3;

- Học kì I thực hiện từ tuần 7

- Học kì II thực hiện từ tuần 24

Nếu có thay đổi do các hoạt động chung của trường GV xem lịch cụ thể trên lịch công tác để thực hiện.

**3. Danh sách HS yếu kém:** *(Phụ lục kèm theo)*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Tổ CM; GVCN  - Website của trường;  - Lưu: VP, BGH. | KT. HIỆU TRƯỞNG  **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**  *(đã ký)*  **Trần Thị Kim Ngân** |

**PHỤ LỤC**

**DANH SÁCH HỌC SINH HỌC YẾU KHỐI 6**

*(Kèm theo kế hoạch số:167/KH-THCSYT ngày 18 tháng 9 năm 2023*

*về phụ đạo học sinh yếu)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Lớp** | **Môn học yếu** | | | **Ghi chú** |
| **Văn** | **Toán** |  |
| 1 | Nguyễn Thiện Bắc | 6A1 |  |  |  | yếu toàn diện, lưu ban 2 năm |
| 2 | Lý Ngọc Minh | 6A7 |  |  |  | Tăng động, không tập trung |
| 3 | Đào Việt Anh | 6A2 |  |  |  | Yếu toàn diện, không tập trung |
| 4 | Ngô Văn Tú | 6A2 |  |  |  | Yếu toàn diện, không tập trung |
| 5 | Trần Đức Mạnh Quân | 6A2 |  |  |  | Yếu toàn diện, không tập trung. |
| 6 | Nguyễn Đình Tạo | 6A2 |  |  |  | Không tập trung, quá hiếu động, hay đánh bạn |
| 7 | Nguyễn Phú Bảo Khánh | 6A4 |  |  |  | Tiếp thu chậm, hay mất tập trung và ngủ gật trong giờ học |
| 8 | Nguyễn Phú Bảo Long | 6A4 |  |  |  | Tiếp thu chậm, hay mất tập trung và ngủ gật trong giờ học |
| 9 | Nguyễn Văn Hoàng | 6A4 |  |  |  | Tiếp thu chậm, không tập trung học |
| 10 | Nguyễn Đức Tùng | 6A5 |  |  |  | Yếu toàn diện, hiếu động, hay mất tập trung, lưu ban 2 năm |
| 11 | Trần Xuân Anh Quân | 6A5 |  |  |  | Tiếp thu chậm, hay mất tập trung |
| 12 | Vũ Bình Minh | 6A5 |  |  |  | Tiếp thu chậm, hay mất tập trung |

**PHỤ LỤC**

**DANH SÁCH HỌC SINH HỌC YẾU KHỐI 7**

*(Kèm theo kế hoạch số:167/KH-THCSYT ngày 18 tháng 9 năm 2023*

*về phụ đạo học sinh yếu)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Lớp** | **Môn học yếu** | | | **Ghi chú** |
| **Văn** | **Toán** |  |
| 1 | Nguyễn Hữu Quảng | 7A4 |  |  |  | Hay ngủ trong giờ, không ghi chép bài |
| 2 | Vũ Văn Cường | 7A4 |  |  |  | Hay mất tập trung, không ghi chép bài |
| 3 | Đoàn Đình Quang | 7A2 |  |  |  | Lười ghi chép, yếu cả 3 môn |
| 4 | Trần Xuân Đức Anh | 7A6 |  |  |  | Tiếp thu chậm, không tập trung học |
| 5 | Trần Quang Vinh | 7A6 |  |  |  | Tiếp thu chậm, không tập trung học |
| 6 | Cao Đức Anh | 7A6 |  |  |  | Tiếp thu chậm, không tập trung học |
| 7 | Nguyễn Anh Minh | 7A6 |  |  |  | Lười học, không tập trung học |
| 8 | Đinh Xuân Long | 7A5 |  |  |  | Lười học, không muốn học, mải chơi |
| 9 | Nguyễn Hữu Quân | 7A5 |  |  |  | Lười học, không muốn học, mải chơi |
| 10 | Nguyễn Hữu Vinh | 7A5 |  |  |  | Lười học, không muốn học, mải chơi |
| 11 | Lê Công Quyến | 7A5 |  |  |  | Lười học, hay mất tập trung trong giờ học, không ghi bài, làm bài |
| 12 | Nguyễn Đức Tú Anh | 7A1 |  |  |  | Tiếp thu chậm, không tập trung học |
| 13 | Nguyễn Gia Bảo | 7A1 |  |  |  | Tiếp thu chậm, không ghi chép bài |
| 14 | Nguyễn Chí Công | 7A1 |  |  |  | Tiếp thu chậm, không tập trung học |
| 15 | Nguyễn Đăng Gia Bảo | 7A1 |  |  |  | Tiếp thu chậm, lười học. |

**PHỤ LỤC**

**DANH SÁCH HỌC SINH HỌC YẾU KHỐI 8**

*(Kèm theo kế hoạch số:167/KH-THCSYT ngày 18 tháng 9 năm 2023*

*về phụ đạo học sinh yếu)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Lớp** | **Môn học yếu** | | | **Ghi chú** |
| **Văn** | **Toán** |  |
| 1 | Nguyễn Hải Đăng | 8A6 |  |  |  | Thần kinh không ổn định |
| 2 | Hoàng Gia Châm | 8A6 |  |  |  | Học yếu tất cả các môn |
| 3 | Nguyễn Đăng Bảo Nam | 8A6 |  |  |  | Học yếu tất cả các môn |
| 4 | Nguyễn Khánh Nam | 8A6 |  |  |  | Học yếu môn Toán, Văn |
| 5 | Nguyễn Thị Hằng Nga | 8A6 |  |  |  | Học yếu tất cả các môn, trầm tính |
| 6 | Đặng Tùng Dương | 8A3 |  |  |  | Học yếu tất cả các môn, nghịch |
| 7 | Nguyễn Thành Dương | 8A3 |  |  |  | Học yếu tất cả các môn |
| 8 | Nguyễn Trường Hải | 8A3 |  |  |  | Học yếu tất cả các môn |
| 9 | Đào Thanh Lâm | 8A3 |  |  |  | Học yếu tất cả các môn |
| 10 | Nguyễn Tiến Minh | 8A3 |  |  |  | Học yếu tất cả các môn, ở cùng bố |
| 11 | Nguyễn Đức Nghĩa | 8A3 |  |  |  | Học yếu tất cả các môn |
| 12 | Lê Khánh Linh | 8A5 |  |  |  | Học yếu tất cả các môn , tinh thần không ổn định |
| 13 | Đỗ Đức Duy | 8A5 |  |  |  | Thần kinh không ổn định |
| 14 | Nguyễn tấn Hùng | 8A5 |  |  |  | Lưu ban , không chăm học |
| 15 | Nguyễn Quốc bảo | 8A5 |  |  |  | Học yếu tất cả các môn |
| 16 | Nguyễn Đăng Giáp | 8A5 |  |  |  | Do sức khỏe không đi học đều |

**PHỤ LỤC**

**DANH SÁCH HỌC SINH HỌC YẾU KHỐI 9**

*(Kèm theo kế hoạch số:167/KH-THCSYT ngày 18 tháng 9 năm 2023*

*về phụ đạo học sinh yếu)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Lớp** | **Môn học yếu** | | **Ghi chú** |
| **Văn** | **Toán** |
| 1 | Đỗ Việt Nhật | 9A1 |  |  | Ý thức kém, không ghi chép bài |
| 2 | Nguyễn Quang Thanh | 9A1 |  |  | Học kém, lười ghi bài |
| 3 | Nguyễn duy Sơn | 9A1 |  |  | Học kém, lười ghi bài |
| 4 | Nguyễn Thị Thủy | 9A1 |  |  | Học kém, lười ghi bài |
| 5 | Nguễn Quang Anh | 9A1 |  |  | Học yếu môn ngoại ngữ, môn toán |
| 6 | Nguyễn Tuấn Hưng | 9A6 |  |  | Học kém, lười ghi bài |
| 7 | Nguyễn Hải | 9A6 |  |  | Học kém, lười ghi bài |
| 8 | Hà Văn Đức | 9A6 |  |  | Học kém, lười ghi bài |
| 9 | Nguyễn Duy Anh | 9A6 |  |  | Học kém, lười ghi bài |
| 10 | Nguyễn Đăng Khánh | 9A6 |  |  | Học kém, lười ghi bài |
| 11 | Nguyễn Văn Đăng | 9A2 |  |  | Học kém, lười học |
| 12 | Đỗ Đức Đạt | 9A2 |  |  | Học kém, không ghi bài, nghịch |
| 13 | Tân Gia Bảo | 9A2 |  |  | Học kém, lười học, lười ghi bài |
| 14 | Trần Khánh Linh | 9A2 |  |  | Học kém, lười học |
| 15 | Nguyễn Thị Dung | 9A2 |  |  | Lười học, mải chơi |
| 16 | Nguyễn Quốc Khánh | 9A4 |  |  | Học kém, lười ghi bài |
| 17 | Nguyễn Quang Trường | 9A4 |  |  | Ý thức kém, không ghi chép bài |
| 18 | Bùi Văn Tài | 9A4 |  |  | Học kém, lười ghi bài |
| 19 | Bùi Minh Quân | 9A4 |  |  | Học kém, lười ghi bài |

**TRƯỜNG THCS YÊN THƯỜNG**

**NĂM HỌC 2023-2024**

**THEO DÕI HỌC SINH HỌC YẾU KHỐI 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Lớp** | **HKI** | | | **HKII** | | |
| **Văn** | **Toán** | **Ghi chú** | **Văn** | **Toán** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Thiện Bắc | 6A1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lý Ngọc Minh | 6A7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đào Việt Anh | 6A2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ngô Văn Tú | 6A2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trần Đức Mạnh Quân | 6A2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nguyễn Đình Tạo | 6A2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nguyễn Phú Bảo Khánh | 6A4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nguyễn Phú Bảo Long | 6A4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nguyễn Văn Hoàng | 6A4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nguyễn Đức Tùng | 6A5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Trần Xuân Anh Quân | 6A5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Vũ Bình Minh | 6A5 |  |  |  |  |  |  |

**THEO DÕI HỌC SINH HỌC YẾU KHỐI 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Lớp** | **HKI** | | | **HKII** | | |
| **Văn** | **Toán** | **Ghi chú** | **Văn** | **Toán** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Hữu Quảng | 7A4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vũ Văn Cường | 7A4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đoàn Đình Quang | 7A2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trần Xuân Đức Anh | 7A6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trần Quang Vinh | 7A6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cao Đức Anh | 7A6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nguyễn Anh Minh | 7A6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Đinh Xuân Long | 7A5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nguyễn Hữu Quân | 7A5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nguyễn Hữu Vinh | 7A5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Lê Công Quyến | 7A5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nguyễn Đức Tú Anh | 7A1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nguyễn Gia Bảo | 7A1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nguyễn Chí Công | 7A1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Nguyễn Đăng Gia Bảo | 7A1 |  |  |  |  |  |  |

**THEO DÕI HỌC SINH HỌC YẾU KHỐI 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Lớp** | **HKI** | | | **HKII** | | |
| **Văn** | **Toán** | **Ghi chú** | **Văn** | **Toán** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Hải Đăng | 8A6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hoàng Gia Châm | 8A6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nguyễn Đăng Bảo Nam | 8A6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nguyễn Khánh Nam | 8A6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nguyễn Thị Hằng Nga | 8A6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đặng Tùng Dương | 8A3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nguyễn Thành Dương | 8A3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nguyễn Trường Hải | 8A3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Đào Thanh Lâm | 8A3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nguyễn Tiến Minh | 8A3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nguyễn Đức Nghĩa | 8A3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Lê Khánh Linh | 8A5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Đỗ Đức Duy | 8A5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nguyễn tấn Hùng | 8A5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Nguyễn Quốc bảo | 8A5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nguyễn Đăng Giáp | 8A5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**THEO DÕI HỌC SINH HỌC YẾU KHỐI 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Lớp** | **HKI** | | |  | | |
| **Văn** | **Toán** | **Ghi chú** | **Văn** | **Toán** | **Ghi chú** |
| 1 | Đỗ Việt Nhật | 9A1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguyễn Quang Thanh | 9A1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nguyễn duy Sơn | 9A1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nguyễn Thị Thủy | 9A1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nguễn Quang Anh | 9A1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nguyễn Tuấn Hưng | 9A6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nguyễn Hải | 9A6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hà Văn Đức | 9A6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nguyễn Duy Anh | 9A6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nguyễn Đăng Khánh | 9A6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nguyễn Văn Đăng | 9A2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Đỗ Đức Đạt | 9A2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tân Gia Bảo | 9A2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Trần Khánh Linh | 9A2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Nguyễn Thị Dung | 9A2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nguyễn Quốc Khánh | 9A4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nguyễn Quang Trường | 9A4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Bùi Văn Tài | 9A4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Bùi Minh Quân | 9A4 |  |  |  |  |  |  |