**BIÊN BẢN**

**KIỂM TRA CHÉO SỔ HỌC BẠ- NĂM HỌC 2024-2025**

**Người kiểm:** Nguyễn Thị Huyền Trân. **Kiểm lớp:** 10C3

**1. Đối với sổ học bạ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Ghi nhận của người kiểm** | **Nội dung bổ sung, điều chỉnh** | **Thuộc môn học, giáo viên** |
| - Trang bìa và số sổ đăng bộ (năm nhập học/số quyển sổ đăng bộ/số thứ tự HS/THPT). | Có (Năm nhập học/số quyển /mã học sinh/ hệ GD) |  |  |
| - Trang lý lịch học sinh, quá trình học tập. | - 1 số HS, địa chỉ thiếu xã, huyện, tỉnh.- 1 số HS thiếu nghề nghiệp cha mẹ | Cập nhật đầy đủ, chính xác | GVCN |
| - Trang tổng hợp đánh giá: Điểm trung bình môn học/mức đánh giá của HKI, HKII, CN.  | Có đủ |  |  |
| - Nhận xét của từng môn học. | Có đủ nhận xét các môn học |  |  |
| - Kết quả học tập và rèn luyện, tổng số ngày nghỉ | Có đủ |  |  |
| - Nhận xét của GVCN, tham gia các cuộc thi, khen thưởng… | GVCN chưa nhận xét, chưa xét lên lớp | Bổ sung nhận xét GVCN | GVCN |
| - Nhận xét của Hiệu trưởng | Có nhận xét  |  |  |

**2. Đối với sổ theo dõi và đánh giá:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Ghi nhận của người kiểm** | **Nội dung bổ sung, điều chỉnh** | **Thuộc môn học, giáo viên** |
| - Trang thông tin lí lịch của học sinh. | - 1 số HS, địa chỉ thiếu xã, huyện, tỉnh.- 1 số HS thiếu nghề nghiệp cha mẹ | Cập nhật đầy đủ, chính xác | GVCN |
| - Nền nếp, chuyên cần (số ngày nghỉ, khen thưởng, danh hiệu,…) | Có cập nhật |  |  |
| - Trang tổng hợp HK1: KQ HT, KQ RL | Có đủ |  |  |
| - Trang tổng hợp cả năm học | Chưa xét lên lớp | Xét lên lớp | GVCN |
| Trang nhận xét của Hiệu trưởng về sử dụng sổ | Chưa có nhận xét của Hiệu trưởng | Cập nhật đầy đủ | Hiệu trưởng |

**Cụ thể**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên học sinh** | **Nội dung thiếu, sai** | **Nội dung bổ sung, điều chỉnh** | **Thuộc môn học, giáo viên** |
| 1 | Nguyễn Chí Bình | Địa chỉ thiếu xã, huyện, tỉnh | Bổ sung địa chỉ | GVCN |
| 2 | Văn Ngọc Điệp | Địa chỉ thiếu xã, huyện, tỉnh | Bổ sung | GVCN |
| 3 | Lưu Tấn Dũng | Địa chỉ thiếu huyện, tỉnh | Bổ sung | GVCN |
| 4 | Võ Thị Mỹ Duyên | - Địa chỉ thiếu xã, huyện, tỉnh- Thiếu nghề nghiệp cha | Bổ sung | GVCN |
| 5 | Phùng Gia Hân | Địa chỉ thiếu huyện, tỉnh | Bổ sung | GVCN |
| 6 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | Địa chỉ thiếu tỉnh | Bổ sung | GVCN |
| 7 | Nguyễn Quang Huy | Địa chỉ thiếu tỉnh | Bổ sung | GVCN |
| 8 | Lâm Nguyễn Quốc Huy | Địa chỉ thiếu huyện, tỉnh | Bổ sung | GVCN |
| 9 | Nguyễn Thị Mỹ Huyền | Địa chỉ thiếu xã, huyện, tỉnh | Bổ sung | GVCN |
| 10 | Nguyễn Duy Kha | Địa chỉ thiếu tỉnh | Bổ sung | GVCN |
| 11 | Võ Thành Gia Khang | Địa chỉ thiếu tỉnh | Bổ sung | GVCN |
| 12 | Đào Thị Mỹ Liên | Địa chỉ thiếu tỉnh | Bổ sung | GVCN |
| 13 | Trần Thạch Bảo Quốc | Địa chỉ thiếu tỉnh | Bổ sung | GVCN |
| 14 | Văn Công Hoàng Sơn | Địa chỉ thiếu tỉnh | Bổ sung | GVCN |
| 15 | Võ Thị Mỹ Thuyên | - Địa chỉ thiếu xã, huyện, tỉnh- Thiếu nghề nghiệp cha | Bổ sung | GVCN |
| 16 | Hà Hữu Toàn | Địa chỉ thiếu tỉnh | Bổ sung | GVCN |
| 17 | Nguyễn Thùy Bảo Trâm | Địa chỉ thiếu tỉnh | Bổ sung | GVCN |
| 18 | Nguyễn Minh Trường | Địa chỉ thiếu tỉnh | Bổ sung | GVCN |
| 19 | Phạm Ngọc Khã Tú | Địa chỉ thiếu tỉnh | Bổ sung | GVCN |
| 20 | Cao Thành Được | Nghề nghiệp mẹ: Ko có | Sửa lại cho đúng  | GVCN |
| 21 | Trần Thị Cẩm Tiên | Thiếu nghề nghiệp mẹ | Bổ sung | GVCN |
| 22 | Cả lớp  | Chưa xét lên lớp cho học sinh | Bổ sung | GVCN |

 **Người được phân công kiểm tra**

 (*Ký tên và ghi rõ họ, tên)*

 Nguyễn Thị Huyền Trân