|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  **TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – THẠCH THẤT** |  |

**KẾT QUẢ CUỐI NĂM, NĂM HỌC 2023 – 2024**

**I. Đội ngũ**

**1. Học sinh.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khối | Số lớp | Đầu năm | Chuyển đến trong năm | Chuyển đi trong năm | Bỏ học | Cuối năm | Sĩ số bình quân |
| 10 | 13 | 588 |  | 2 | 1 | 585 | 45 |
| 11 | 13 | 582 |  |  | 1 | 581 | 44,7 |
| 12 | 13 | 585 |  |  | 2 | 583 | 44,8 |
| **Tổng** | **39** | **1755** |  | **2** | **4** | **1749** | **44,8** |

**2. Cán bộ giáo viên, nhân viên**

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong bảng lương đầu năm học 88 đồng chí, cuối năm học 90 đồng chí (giảm 01 nhân viên kế toán diện diện hợp đồng 111, tăng 01 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên kế toán do chuyển công tác đến, 01 giáo viên mỹ thuật trúng tuyển trong kỳ thị viên chức). Trong đó có: 85 đồng chí diện biên chế, 5 đồng chí diện hợp đồng 111. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên được chia làm 5 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng.

Nhà trường hợp đồng thỉnh giảng 01 giáo viên môn lịch sử, thuê lao động hợp đồng 01 nhân viên vệ sinh và 01 nhân viên bảo vệ.

**II. Các hoạt động tổ chức trong năm học:**

**Tháng 7 năm 2023**

- Vượt qua 66 trường THPT trên toàn quốc, dánh chức vô địch cuộc thi “VIETNAM ROBOTICS CHALLENGE 2023” Do trường FPT tổ chức.

- Tổ chức dâng hương, dâng hoa và vệ sinh sạch sẽ khuôn viên nhà bia liệt sỹ xã Tân Xã nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày TBLS 27/7/1947 – 27/7/2023

**Tháng 8 năm 2023**

Tổ chức chương trình “Chào tân học sinh K23” năm học 2023-2024. Giúp các em học sinh lớp 10 mới hiểu rõ hơn về truyền thống của nhà trường

**Tháng 10 năm 2023**

Tổ chức Đại hội Đoàn thành công tốt đẹp

Tham gia ngày hội STEAM quốc gia đạt giải Thiết kế robot và giải robot được yêu thích nhất.

Tham gia Hội thảo học Tiếng Anh “Tự học Ielts” do Hội ELYH tổ chức cho 110 HS có nhu cầu học Tiếng Anh.

**Tháng 11 năm 2023**

- Đại giải nhất game show “Chân trời kiến thức” do sở giáo dục và đài truyền hình Hà Nội tổ chức.

- Tổ chức hội thi “Giai điệu tuổi hồng” năm học 2023-2024 với tổng số 46 tiết mục, trong đó 36 múa và 10 hát. BGK đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì và 5 giải ba cùng 5 giải khuyến khích.

- Tổ chức hội thi “Làm báo tường” chào mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Phối hợp với Huyện Đoàn và Toàn án nhân dân huyện tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phổ biến pháp luật tới ĐVTN. Trao 10 xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

- Đội HS nhà trường (10 em) tham gia thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật cấp cụm đạt giải ba

- Tổ chức Ngày Hội văn hoá thể thao cấp trường cho CBGV, NV nhà trường, tham gia Ngày Hội văn hoá thể thao cấp cụm: giải ba nội dung khiêu vũ tập thể, giải ba nội dung kéo co.

- Tổ chức thành công thi KHKT cấp trường và tham gia thi cấp cụm đạt kết quả tốt.

**\* Tháng 12/2023**

- Thi giáo viên giỏi cấp cụm trường có 3 cô giáo dự thi ở môn Vật lý, hoá học và GDQP trong đó 2 cô giáo Nguyễn Thị Ký và Bùi Thị Kim Tuyến đạt giải nhất, cô giáo Nguyễn Thị Hoa Hường đạt giải nhì.

- Tổ chức chương trình chào mừng lễ giáng sinh Noel

- CLB Khoa học kỹ thuật tổ chức chương trình “Robot tour” cho 8 trường THCS trên địa bàn huyện Thạch Thất

**\* Tháng 1 năm 2024**

Tổ chức chương trình “Ngày hội văn hóa dân gian”

- Thi gói bánh chưng, mỗi lớp 5 học sinh tham gia gói 1 cặp bánh Chưng và trang trí khu vực gói theo chủ đề tết

- Thi viết thư pháp mỗi lớp 1 học sinh tham gia

- Tổ chức các trò chơi dân gian: Khối 12 thi kéo co, khối 10 và khối 11 thi đi xe đạp chậm

- Trao hơn 41 xuất quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 20.500.000 đồng

**\* Tháng 2 năm 2024**

- CLB KHKT trường THPT Hai Bà Trưng và team Rise and Shine tham dự giải đấu First Tech Challenge Vietnam 2023-2024 đại giải Motivate - truyền động lực.

- Tổ chức thành công ngày hội STEAM năm 2024 với chủ đề "Khơi nguồn sáng tạo - Thắp sáng đam mê" được dư luận trong và ngoài nhà trường đánh giá rất cao, đặc biệt lần này còn có sự tham gia của 8 trường THCS trong huyện Thạch Thất.

**\* Tháng 3 năm 2024**

- Thi Giáo viên giỏi cấp thành phố cả 2 cô giáo Nguyễn Thị Ký (Hoá học) và cô Bùi Thị Kim Tuyến (GDQP) đều đạt giải ba.

- Hs Nguyễn Phương Chi lớp 11A5. Tham gia thi đấu "HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG LẦN THỨ X NĂM 2024" đạt huy chương đồng đơn nữ môn Cầu Lông cấp thành phố.

- Đạt giải ba hội thi dân vũ tại "LỄ PHÁT ĐỘNG NGÀY CHẠY OLYMPIC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA THỂ THAO THANH NIÊN NĂM 2024" do UBND huyện tổ chức.

- Ngày Chủ nhật 24/3/2024 Đoàn [Trường THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất](https://www.facebook.com/truongthpthaibatrungtt?__cft__%5b0%5d=AZWmKAXB_lE4EEfPoGLAsNafzCcQmEK-keefKEYOw9-IPN4DLf9C0PvWxGa6Q0GC9reRvm9P2ARvtK-LKI9UU3YZwXv1bDyQJhIatRLbJXExDPdixu48Hb1zibSSdTSLvYzeAgKMPvuy6GIlKDeIwJ8plBDkDqQufrcH-QBWw5q0K6OEHzS_DH2hTAQO3_zcPOgFm3sNG9PEvbqobPyyP4uZ&__tn__=-%5dK-R) tổ chức chương trình hành trình về nguồn tại Khu di tích Bạch Đằng Giang - Huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng cho hơn 70 cán bộ lớp, cán bộ Đoàn.

- Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

**-** Tổ chức hội thi “Vũ điệu tháng 3” cho học sinh khối 10 và khối 11. Các lớp tham gia nhảy dân vũ vào các giờ ra chơi. Hội thi đã tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích đồng thời giúp HS có được không khí vui tươi phấn khởi sau các giờ học.

- Tổ chức hội thi “Trình diễn thời trang tái chế” với chủ đề bảo vệ môi trường cho HS khối 12

**\* Tháng 4 năm 2024**

- Nhà trường đã kết hợp cùng với Đại học Đại Nam mang đến chương trình "Tài chính Genz". Thông qua những trò chơi bổ ích học sinh có thể hiểu thêm cách quản lí tài chính cá nhân. Đồng thời đem đến cho HS những góc nhìn rất bổ ích về đời sống, các hoạt động về chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư cho sinh viên để các bạn học sinh THPT có thể chuẩn bị cho mình tâm thế tốt nhất về tài chính khi lên đại học.

- CLB sách và hành động tổ chức “Ngày hội sách và văn hóa đọc” đã thu hút được đông đảo HS tham gia, giúp các em thích đọc sách hơn.

**\* Tháng 5 năm 2024**

- Phối hợp với Công an huyện Thạch Thất tổ chức chương trình “Ngoại khóa tuyên truyền, phố biến pháp luật” cho toàn thể CBGV, NV và học sinh. Giúp các em có những kiến thức pháp luật nhất định về ATGT, phòng chống mà túy, phòng chống lừa đảo qua mạng và phòng cháy chữa cháy.

- Tổ chức thi khảo sát cho HS cả 3 khối để đánh giá kết quả học tập của HS, nhất là khối 12, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp cho HS khối 12, xây dựng kế hoạch dạy học cho học sinh khối 10 và 11.

- Tổ chức cho HS khối 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp và đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2024.

- Phối hợp với Trung tâm y tế huyện Thạch Thất tổ chức tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục cho học sinh trong trường.

- Tổ chức ngày Hội tri ân, chia tay học sinh khối 12 niên khoá 2021 - 2024.

**2.** K**ết quả về xếp loại học tập và rèn luyện hai mặt**

- Khối 12 xếp theo Thông tư 58:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sĩ số** | **Học lực** | | | | | | **Hạnh kiểm** | | | | **Danh hiệu** | | | | | |
| **Giỏi** | | **Khá** | | **TB** | | **Tốt** | | **Khá** | | **Giỏi** | | | **Tiên tiến** | | |
| **SL** | **TL (%)** | **SL** | **TL (%)** | **SL** | **TL (%)** | **SL** | **TL (%)** | **SL** | **TL (%)** | **SL** | **TL (%)** | **SL** | | **TL (%)** |
| **583** | **328** | **56,26** | **253** | **43,4** | **2** | **0,34** | **567** | **97,26** | **16** | **2,74** | **328** | **56,26** | **253** | | **43,4** |

- Khối 10 và 11 xếp theo Thông tư 22:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khối lớp** | **Sĩ số** | **Kết quả học tập** | | | | | | | | | **Kết quả rèn luyện** | | | | | | **Danh hiệu** | | | |
| **Tốt** | | | **Khá** | | | **Đạt** | | | **Tốt** | | | **Khá** | | | **HSXS** | | **HSG** | |
| **SL** | **TL (%)** | **SL** | | **TL (%)** | **SL** | | **TL (%)** | **SL** | | **TL (%)** | **SL** | | **TL (%)** | **SL** | | **TL (%)** | **SL** | **TL (%)** |
| **K10**  **+K11** | **1.166** | **340** | **29,16** | **798** | | **68,44** | **28** | | **2,40** | **1.117** | | **95,80** | **49** | | **4,20** | **21** | | **1,80** | **317** | **28,99** |
| **K10** | **585** | **146** | **24,96** | **423** | | **72,31** | **16** | | **2,74** | **559** | | **95,56** | **26** | | **4,44** | **12** | | **2,05** | **133** | **22,74** |
| **K11** | **581** | **194** | **33,39** | **375** | | **64,54** | **12** | | **2,07** | **558** | | **96,04** | **23** | | **3,96** | **9** | | **1,55** | **184** | **31,67** |

**III. Thành tích tập thể**

1. Tập thể Xuất sắc: ***12 tập thể***

**10A3, 10A6, 10A13, 11A3, 11A6,11A7, 11A9, 11A13, 12A1, 12A3, 12A5, 12A6.**

2. Tập thể Tiên tiến: ***03 tập thể***

**10A1, 10A9, 12A2.**

3. Tập thể có thành tích Xuất sắc trong công tác Đoàn: ***16 tập thể***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tập thể** | **Thành tích** |
| 1 | 11A3 | Nhì viết thư pháp, Nhất gói bánh chưng, Nhất dân vũ |
| 2 | 11A6 | Nhất viết thư pháp, Nhì gói bánh chưng |
| 3 | 12A3 | Nhất TT Tái chế, Ba kéo co |
| 4 | 12A5 | Nhất Kéo co |
| 5 | 10A3 | Ba viết thư pháp, Ba gói bánh chưng |
| 6 | 11A13 | Nhì đi xe đạp chậm, Ba dân vũ |
| 7 | 10A6 | KK viết thư pháp, Ba gói bánh chưng, KK dân vũ |
| 8 | 11A9 | Thi đua tốt |
| 9 | 12A6 | Ba TT Tái chế, Nhì kéo co, Ba viết TP |
| 10 | 11A7 | Nhì dân vũ |
| 11 | 10A13 | KK đi xe đạp chậm |
| 12 | CLB Khoa học kỹ thuật | Đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động |
| 13 | CLB Truyền thông | Đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động |
| 14 | CLB Nghệ thuật | Đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động |
| 15 | CLB Sách và hành động | Đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động |
| 16 | CLB Võ thuật | Đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động |

**- Khen thưởng các tập thể và các đội thi đạt giải trong ngày hội Steam lần thứ 2 trường THPT Hai Bà Trưng – Thạch Thất năm học 2023 – 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên tập thể/dự án** | **Nội dung** | **Giải** |
| 1 | 10A7 | Tên lửa nước | Nhất |
| 2 | 11A4 |  | Nhất |
| 3 | 10A2 |  | Nhì |
| 4 | 11A9 |  | Nhì |
| 5 | 10A8 |  | Ba |
| 6 | 10A10 |  | Ba |
| 7 | 11A10 |  | Ba |
| 8 | 11A12 |  | Ba |
| 9 | 10A11 | Xe phản lực hóa học | Nhất |
| 10 | 10A7 |  | Nhì |
| 11 | 10A1 |  | Ba |
| 12 | 10A2 |  | Ba |
| 13 | Tinh dầu (Hóa) | Dự án Steam | Nhất |
| 14 | Trồng cây Sologan (Sinh học) |  | Nhì |
| 15 | Dinh dưỡng hợp lí (Toán) |  | Nhì |
| 16 | Thưc trạng sử dụng mạng xã hội |  | Ba |
| 17 | Tin hoa quả, tinh dầu (Hóa) |  | Ba |
| 18 | Cùng nhau chế tạo sản phẩm cơ khí (KCN) |  | Ba |
| 19 | THCS Đại Đồng | Thi đấu Robot | Nhất |
| 20 | THCS Thạch Thất |  | Nhì |
| 21 | THCS Yên Bình |  | Ba |
| 22 | THCS Bình Yên |  | Ba |
| 23 | THCS Tiến Xuân |  | Thiết kế XS |
| 24 | THCS Đồng Trúc |  | Truyền cảm hứng |
| 25 | THCS Yên Bình |  | Truyền thông XS |

**II. Thành tích cá nhân**

**- DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ: 3 giải ba, 3 giải KK *(năm 2022-2023 có 2 giải nhì, 01 giải 3, 02 giải khuyến khích) Đã trao thưởng kỳ I***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Ngày** | **Lớp** | **Môn** | **Điểm** | **Giải** |
| **1** | Phùng Thị Minh Ánh | 28/05/2006 | 12A5 | Địa lí | 12.25 | **KK** |
| **2** | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 06/12/2007 | 11A6 | Địa lí | 13 | **Ba** |
| **3** | Nguyễn Ngọc Thiện | 25/11/2006 | 12A1 | Hoá học | 11 | **KK** |
| **4** | Phạm Gia Khánh | 07/08/2006 | 12A8 | Vật lí | 14.5 | **Ba** |
| **5** | Phí Minh Đức | 01/01/2007 | 11A3 | Toán | 15 | **Ba** |
| **6** | Phùng Nhật Huy | 19/04/2006 | 12A1 | Toán | 12.75 | **KK** |

**- DANH SÁCH HSG CẤP TRƯỜNG:** 17 giải nhất, 30 giải nhì, 53 giải ba, 92 giải KK, Đã trao thưởng kỳ I

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Lớp** | **Môn thi** | **Giải** |
| 1 | Nguyễn Thị Hồng | 10A3 | Lí 10 | Nhất |
| 2 | Phùng Xuân Chung | 10A2 | Lí 10 | Nhì |
| 3 | Nguyễn Thảo Phương | 10A3 | Lí 10 | Ba |
| 4 | Trịnh Quang Nhất | 10A3 | Lí 10 | KK |
| 5 | Lương Thành Đạt | 10A3 | Lí 10 | KK |
| 6 | Nguyễn Phương Mai | 10A2 | Lí 10 | KK |
| 7 | Phí Thị Ánh Ngọc | 11A3 | Lí 11 | Nhất |
| 8 | Nguyễn Thế Lương | 11A3 | Lí 11 | Nhì |
| 9 | Phí Minh Đức | 11A3 | Lí 11 | Nhì |
| 10 | Hòa Thị Mỹ Duyên | 11A3 | Lí 11 | Ba |
| 11 | Đỗ Ngọc Bích | 11A3 | Lí 11 | Ba |
| 12 | Phí Thị Thu | 11A3 | Lí 11 | Ba |
| 13 | Kiều Quốc Bảo | 11A1 | Lí 11 | KK |
| 14 | Nguyễn Đức Duy | 11A9 | Lí 11 | KK |
| 15 | Nguyễn Thành Nam | 11A10 | Lí 11 | KK |
| 16 | Nguyễn Ngọc Quân | 11A12 | Lí 11 | KK |
| 17 | Hồ Long Duy | 11A2 | Lí 11 | KK |
| 18 | Cấn Quang Trung | 10A3 | Hóa 10 | Nhất |
| 19 | Từ Thị Thu Uyên | 10A3 | Hóa 10 | Nhì |
| 20 | Phùng Khánh Thư | 10A3 | Hóa 10 | Nhì |
| 21 | Phùng Thị Hiền | 10A3 | Hóa 10 | Ba |
| 22 | Đỗ Phương Nhung | 10A3 | Hóa 10 | Ba |
| 23 | Đặng Quang Dũng | 10A1 | Hóa 10 | Ba |
| 24 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 10A3 | Hóa 10 | KK |
| 25 | Nguyễn Anh Đức | 10A3 | Hóa 10 | KK |
| 26 | Kiều Thị Thư Trang | 10A3 | Hóa 10 | KK |
| 27 | Hoàng Hùng Cường | 10A3 | Hóa 10 | KK |
| 28 | Nguyễn Thế Hưng | 10A1 | Hóa 10 | KK |
| 29 | Lê Hồng Quyến | 11A2 | Hóa 11 | Nhất |
| 30 | Lê Hải Châu | 11A3 | Hóa 11 | Nhì |
| 31 | Trần Việt Trung | 11A3 | Hóa 11 | Nhì |
| 32 | Trần Thị Bích Loan | 11A3 | Hóa 11 | Ba |
| 33 | Trần Hải Long | 11A2 | Hóa 11 | Ba |
| 34 | Kiều Thảo Ngân | 11A3 | Hóa 11 | KK |
| 35 | Nguyễn Viết An | 11A1 | Hóa 11 | KK |
| 36 | Lê Hoàng Hiệp | 11A2 | Hóa 11 | KK |
| 37 | Tống Bảo Lâm | 10A13 | Sử 10 | Nhất |
| 38 | Ngô Kiều Trang | 10A3 | Sử 10 | Nhì |
| 39 | Nguyễn Thị Lan Hương | 10A3 | Sử 10 | Nhì |
| 40 | Bùi Ngọc Ánh | 10A13 | Sử 10 | Ba |
| 41 | Nguyễn Việt Tiến | 10A5 | Sử 10 | Ba |
| 42 | Cấn Thanh Thư | 10A4 | Sử 10 | KK |
| 43 | Nguyễn Thị Thu Trang | 10A13 | Sử 10 | KK |
| 44 | Nguyễn Bảo Phương | 10A6 | Sử 10 | KK |
| 45 | Hoàng Thị Như Phúc | 10A5 | Sử 10 | KK |
| 46 | Nguyễn Hà Châu | 10A9 | Sử 10 | KK |
| 47 | Kiều Khánh Ly | 11A9 | Sử 11 | Nhất |
| 48 | Nguyễn Lan Hương | 11A6 | Sử 11 | Nhì |
| 49 | Đặng Thảo Nguyên | 11A3 | Sử 11 | Nhì |
| 50 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 11A6 | Sử 11 | Ba |
| 51 | Khuất Thị Phương Linh | 11A6 | Sử 11 | Ba |
| 52 | Nguyễn Thị Lệ | 11A9 | Sử 11 | Ba |
| 53 | Phùng Xuân Nhân | 11A3 | Sử 11 | Ba |
| 54 | Nguyễn Thị Kiều Trang | 11A5 | Sử 11 | Ba |
| 55 | Hoàng Thị Thùy Linh | 11A6 | Sử 11 | KK |
| 56 | Nguyễn Vân Anh | 11A3 | Sử 11 | KK |
| 57 | Phùng Thị Ánh Tuyết | 11A8 | Sử 11 | KK |
| 58 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 11A6 | Sử 11 | KK |
| 59 | Khuất Mai Phương | 11A4 | Sử 11 | KK |
| 60 | Nguyễn Hoàng Thương | 11A13 | Sử 11 | KK |
| 61 | Hoàng Thu Phương | 11A4 | Sử 11 | KK |
| 62 | Đặng Ngọc Anh | 10A3 | Anh 10 | Nhất |
| 63 | Đỗ Thị Tường Vi | 10A9 | Anh 10 | Nhì |
| 64 | Phùng Đức Thịnh | 10A3 | Anh 10 | Nhì |
| 65 | Đoàn Duyên Hòa | 10A3 | Anh 10 | Nhì |
| 66 | Nguyễn Minh Hiếu | 10A3 | Anh 10 | Ba |
| 67 | Nguyễn Đức Trí | 10A1 | Anh 10 | Ba |
| 68 | Nguyễn Gia Phú | 10A13 | Anh 10 | Ba |
| 69 | Bùi Phương Dung | 10A13 | Anh 10 | Ba |
| 70 | Trần Yến Vy | 10A3 | Anh 10 | Ba |
| 71 | Đinh Cao Mạnh Quân | 10A13 | Anh 10 | KK |
| 72 | Kiều Duy Vũ | 10A1 | Anh 10 | KK |
| 73 | Đặng Thị Hoài | 10A6 | Anh 10 | KK |
| 74 | Cấn Minh Quang | 10A13 | Anh 10 | KK |
| 75 | Nguyễn Đức Sơn | 10A13 | Anh 10 | KK |
| 76 | Bùi Xuân Bắc | 10A11 | Anh 10 | KK |
| 77 | Nguyễn Thị Mai Hương | 10A13 | Anh 10 | KK |
| 78 | Nguyễn Hoàng Khánh Linh | 10A1 | Anh 10 | KK |
| 79 | Lê Bảo Ngọc | 10A3 | Anh 10 | KK |
| 80 | Nguyễn Thị Hương | 10A6 | Anh 10 | KK |
| 81 | Nguyễn Đình Thái | 11A3 | Anh 11 | Nhất |
| 82 | Đỗ Phương Nguyên | 11A3 | Anh 11 | Nhì |
| 83 | Trần Chí Thanh | 11A3 | Anh 11 | Nhì |
| 84 | Nguyễn Đức Tài | 11A2 | Anh 11 | Nhì |
| 85 | Bùi Việt Anh | 11A13 | Anh 11 | Ba |
| 86 | Phùng Thị Hương Giang | 11A3 | Anh 11 | Ba |
| 87 | Nguyễn Ngọc Ánh | 11A3 | Anh 11 | Ba |
| 88 | Từ Thị Ánh Liu | 11A3 | Anh 11 | Ba |
| 89 | Cấn Phương Linh | 11A6 | Anh 11 | Ba |
| 90 | Nguyễn Phương Thúy | 11A13 | Anh 11 | Ba |
| 91 | Nguyễn Yến Nhi | 11A9 | Anh 11 | KK |
| 92 | Nguyễn Minh Quang | 11A2 | Anh 11 | KK |
| 93 | Nguyễn Hồng Vân | 11A6 | Anh 11 | KK |
| 94 | Nguyễn Thị Huyền My | 11A3 | Anh 11 | KK |
| 95 | Nguyễn Trung Kiên | 11A10 | Anh 11 | KK |
| 96 | Nguyễn Thị Xuân Mai | 11A3 | Anh 11 | KK |
| 97 | Đỗ Bảo Trâm | 11A3 | Anh 11 | KK |
| 98 | Nguyễn Thế Hưng | 10A1 | Toán 10 | Nhất |
| 99 | Nguyễn Ngọc Hà | 10A3 | Toán 10 | Nhì |
| 100 | Nguyễn Đình Quyền | 10A3 | Toán 10 | Nhì |
| 101 | Vương Đắc Hạo Phi | 10A1 | Toán 10 | Ba |
| 102 | Kiều Ánh | 10A3 | Toán 10 | Ba |
| 103 | Đỗ Ngọc Mai | 10A13 | Toán 10 | Ba |
| 104 | Nguyễn Đức Nam | 10A3 | Toán 10 | Ba |
| 105 | Nguyễn Mạnh Quân | 10A3 | Toán 10 | Ba |
| 106 | Chu Thị Kim Khuê | 10A13 | Toán 10 | KK |
| 107 | Nguyễn Phương Mai | 10A2 | Toán 10 | KK |
| 108 | Trần Văn Thành | 10A13 | Toán 10 | KK |
| 109 | Phan Hồng Ánh | 10A9 | Toán 10 | KK |
| 110 | Phùng Đăng Đạo | 10A3 | Toán 10 | KK |
| 111 | Đỗ Thị Hiền | 10A1 | Toán 10 | KK |
| 112 | Chu Thị Thùy Linh | 10A3 | Toán 10 | KK |
| 113 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 10A8 | Toán 10 | KK |
| 114 | Phí Đình Thụ | 10A1 | Toán 10 | KK |
| 115 | Vương Tiến Hoàng | 10A2 | Toán 10 | KK |
| 116 | Đỗ Trọng Đạt | 11A3 | Toán 11 | Nhất |
| 117 | Ngô Ngọc Ánh | 11A3 | Toán 11 | Nhì |
| 118 | Phí Minh Đức | 11A3 | Toán 11 | Nhì |
| 119 | Nguyễn Đức Cường | 11A9 | Toán 11 | Ba |
| 120 | Cấn Đức Tài | 11A8 | Toán 11 | Ba |
| 121 | Trần Thị Bích Loan | 11A3 | Toán 11 | Ba |
| 122 | Hoàng Đình Nam | 11A3 | Toán 11 | Ba |
| 123 | Đỗ Tiến Khoa | 11A1 | Toán 11 | KK |
| 124 | Đinh Tuyết Anh | 11A13 | Toán 11 | KK |
| 125 | Trần Đức Duy | 11A7 | Toán 11 | KK |
| 126 | Trần Thanh Thảo | 11A8 | Toán 11 | KK |
| 127 | Trần Việt Trung | 11A3 | Toán 11 | KK |
| 128 | Nguyễn Viết An | 11A1 | Toán 11 | KK |
| 129 | Nguyễn Đức Kiên | 11A13 | Toán 11 | KK |
| 130 | Phùng Đình Trịnh | 10A3 | Sinh 10 | Nhất |
| 131 | Bùi Ngọc Linh | 10A3 | Sinh 10 | Nhì |
| 132 | Nguyễn Khánh Linh | 10A3 | Sinh 10 | Ba |
| 133 | Lê Thuý Huyền | 10A3 | Sinh 10 | KK |
| 134 | Kiều Minh Phượng | 10A11 | Sinh 10 | KK |
| 135 | Kiều Thị Thanh Thảo | 10A12 | Sinh 10 | KK |
| 136 | Đỗ Ngọc Bích | 11A3 | Sinh 11 | Nhất |
| 137 | Hòa Thị Mỹ Duyên | 11A3 | Sinh 11 | Nhì |
| 138 | Lê Hải Châu | 11A3 | Sinh 11 | Nhì |
| 139 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 11A3 | Sinh 11 | Ba |
| 140 | Từ Thị Hoài Phương | 11A3 | Sinh 11 | Ba |
| 141 | Trần Hải Long | 11A2 | Sinh 11 | Ba |
| 142 | Phí Thị Vân Anh | 11A6 | Sinh 11 | KK |
| 143 | Phùng Thị Bảo Yến | 11A6 | Sinh 11 | KK |
| 144 | Nguyễn Hồng Vân | 11A6 | Sinh 11 | KK |
| 145 | Nguyễn Bá Đạt | 11A1 | Sinh 11 | KK |
| 146 | Nguyễn Hương Giang | 11A6 | Sinh 11 | KK |
| 147 | Lê Thị Thu Hằng | 11A6 | Sinh 11 | KK |
| 148 | Phí Thị Ánh Ngọc | 11A3 | Sinh 11 | KK |
| 149 | Nguyễn Khánh Huyền | 10A3 | Văn 10 | Nhất |
| 150 | Trần Thị Ánh Nguyệt | 10A3 | Văn 10 | Nhì |
| 151 | Đặng Bảo Chi | 10A6 | Văn 10 | Nhì |
| 152 | Lê Ngọc Ánh | 10A12 | Văn 10 | Ba |
| 153 | Nguyễn Hồng Ánh | 10A6 | Văn 10 | Ba |
| 154 | Kiều Thùy Dương | 10A12 | Văn 10 | Ba |
| 155 | Nguyễn Hà Châu | 10A9 | Văn 10 | KK |
| 156 | Bùi Kiều Thanh Bình | 10A6 | Văn 10 | KK |
| 157 | Kiều Thị Ngọc Khánh | 10A4 | Văn 10 | KK |
| 158 | Nguyễn Quỳnh Chi | 10A8 | Văn 10 | KK |
| 159 | Đặng Huyền Trang | 10A9 | Văn 10 | KK |
| 160 | Phạm Đào Ngọc Minh | 11A6 | Văn 11 | Nhất |
| 161 | Đinh Huệ Thư | 11A9 | Văn 11 | Nhì |
| 162 | Kiều Thị Quỳnh Hoa | 11A13 | Văn 11 | Ba |
| 163 | Nguyễn Thu Hồng | 11A7 | Văn 11 | Ba |
| 164 | Nguyễn Thị Kim Chi | 11A6 | Văn 11 | Ba |
| 165 | Vũ Phương Linh | 11A7 | Văn 11 | Ba |
| 166 | Đặng Thanh Tuyền | 11A9 | Văn 11 | Ba |
| 167 | Kiều Phương Anh | 11A3 | Văn 11 | KK |
| 168 | Kiều Thị Ngọc Ánh | 11A3 | Văn 11 | KK |
| 169 | Nguyễn Thị Vân Anh | 11A10 | Văn 11 | KK |
| 170 | Kiều Thảo Ngân | 11A3 | Văn 11 | KK |
| 171 | Đỗ Thu Trang | 11A8 | Văn 11 | KK |
| 172 | Nguyễn Thị Phương Trang | 11A9 | Văn 11 | KK |
| 173 | Hồ Thị Khánh Linh | 10A6 | Địa 10 | Nhất |
| 174 | Cao Thị Khánh Linh | 10A6 | Địa 10 | Nhì |
| 175 | Đỗ Thu Hà | 10A6 | Địa 10 | Ba |
| 176 | Kiều Thị Thanh Hằng | 10A6 | Địa 10 | KK |
| 177 | Phí Đình Khang | 10A6 | Địa 10 | KK |
| 178 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 11A6 | Địa 11 | Nhất |
| 179 | Nguyễn Thị Hồng An | 11A6 | Địa 11 | Nhì |
| 180 | Nguyễn Thị Kiều Trang | 11A5 | Địa 11 | Ba |
| 181 | Cấn Thị Ngọc Quý | 11A6 | Địa 11 | Ba |
| 182 | Phạm Viết Đại | 11A6 | Địa 11 | KK |
| 183 | Nguyễn Thị Hằng | 11A6 | Địa 11 | KK |
| 184 | Cấn Quang Trung | 10A3 | Tin 10 | Nhất |
| 185 | Kiều Văn Hiệp | 10A7 | Tin 10 | Nhì |
| 186 | Bùi Đăng Hưng | 10A1 | Tin 10 | Ba |
| 187 | Nguyễn Thảo Phương | 10A3 | Tin 10 | Ba |
| 188 | Hoàng Thị Yến Đào | 10A7 | Tin 10 | KK |
| 189 | Lương Thành Đạt | 10A3 | Tin 10 | KK |
| 190 | Nguyễn Đức Duy | 10A7 | Tin 10 | KK |
| 191 | Phùng Khánh Thư | 10A3 | Tin 10 | KK |
| 192 | Lê Khánh Long | 10A9 | Tin 10 | KK |

**- DANH SÁCH HỌC SINH CÓ ĐIỂM CAO NHẤT KHỐI KỲ I: 16 HS, Đã trao Kỳ I**

**Khối 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Ngày sinh** | **Giới tính** | **Lớp** | **KQHT** | **KQ rèn luyện** | **TBM** |
| 1 | Nguyễn Thảo Phương | 27/01/2008 | Nữ | 10A3 | T | T | 9.3 |
| 2 | Bùi Phương Dung | 21/08/2008 | Nữ | 10A13 | T | T | 9.2 |
| 3 | Cấn Quang Trung | 29/06/2008 | Nam | 10A3 | T | T | 9.1 |
| 4 | Nguyễn Ngọc Hà | 24/04/2008 | Nam | 10A3 | T | T | 9.1 |
| 5 | Phùng Thị Hiền | 30/06/2008 | Nữ | 10A3 | T | T | 9.0 |
| 6 | Phùng Khánh Thư | 13/09/2008 | Nữ | 10A3 | T | T | 9.0 |

**Khối 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Ngày sinh** | **Giới tính** | **Lớp** | **KQHT** | **KQ rèn luyện** | **Hạnh kiểm** |
| 1 | Phí Minh Đức | 01/01/2007 | Nam | 11A3 | T | T | 9.2 |
| 2 | Đỗ Ngọc Bích | 29/06/2007 | Nữ | 11A3 | T | T | 9.2 |
| 3 | Đỗ Trọng Đạt | 24/11/2007 | Nam | 11A3 | T | T | 9.2 |
| 4 | Phí Thị Ánh Ngọc | 11/09/2007 | Nữ | 11A3 | T | T | 9.1 |
| 5 | Phí Thị Thu | 25/09/2007 | Nữ | 11A3 | T | T | 9.1 |

**Khối 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Ngày sinh** | **Giới tính** | **Lớp** | **TBMHK** | **Học lực** | **Hạnh kiểm** |
| 1 | Nguyễn Quỳnh Mai | 23/03/2006 | Nữ | 12A1 | 9.6 | G | T |
| 2 | Hoàng Hà Phương | 05/03/2006 | Nữ | 12A1 | 9.5 | G | T |
| 3 | Chu Minh Thái | 23/01/2006 | Nam | 12A1 | 9.3 | G | T |
| 4 | Phạm Gia Khánh | 07/08/2006 | Nam | 12A8 | 9.3 | G | T |
| 5 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 06/11/2006 | Nữ | 12A1 | 9.2 | G | T |

**- DANH SÁCH HỌC SINH CÓ ĐIỂM CAO NHẤT KHỐI CẢ NĂM: 15 hs**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Lớp** | **TBM** | **KQHT** | **KQRL** |
| 1 | Bùi Phương Dung | 10A13 | 9.4 | T | T |
| 2 | Nguyễn Thảo Phương | 10A3 | 9.3 | T | T |
| 3 | Phùng Khánh Thư | 10A3 | 9.1 | T | T |
| 4 | Phùng Thị Hiền | 10A3 | 9.0 | T | T |
| 5 | Cấn Quang Trung | 10A3 | 9.0 | T | T |
| 6 | Phí Minh Đức | 11A3 | 9.3 | T | T |
| 7 | Phí Thị Ánh Ngọc | 11A3 | 9.2 | T | T |
| 8 | Phí Thị Thu | 11A3 | 9.2 | T | T |
| 9 | Đỗ Ngọc Bích | 11A3 | 9.2 | T | T |
| 10 | Đỗ Trọng Đạt | 11A3 | 9.1 | T | T |
| 11 | Nguyễn Quỳnh Mai | 12A1 | 9.4 | T | T |
| 12 | Chu Minh Thái | 12A1 | 9.4 | T | T |
| 13 | Hoàng Hà Phương | 12A1 | 9.3 | T | T |
| 14 | Phạm Gia Khánh | 12A8 | 9.3 | T | T |
| 15 | Trần Thanh Hiền | 12A1 | 9.1 | T | T |

**- DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP TRƯỜNG: có 23 SP dự thi trong đó 3 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba, 11 giải KK. (năm 2022-2023 có 14 sản phấm, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba), Đã trao thưởng kỳ I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên dự án** | **Lĩnh vực** | **Tác giả** | **GV hướng dẫn** | **Xếp giải** |
| **1** | Smart trach can | Robot và máy thông minh | Phương Công Trưởng - 11A11 Đỗ Kim Yến - 11A12 | Đỗ Văn Thành | Nhất |
| **2** | Ghế quỳ công thái học đa năng | Cơ khí | Nguyễn Thị Hằng 10A8  Phí Bá Đạt 11A13 | Khuất Duy Thực | Nhất |
| **3** | Thiết bị báo cháy | Điện tử | Nguyễn Ngọc Đại 12A4 Nguyễn Thế Hiếu - 10A1 | Kiều Thị Thuỷ | Nhất |
| **4** | Vật liệu đóng gói từ Scoby | Sinh học | Từ Thị Hoài Phương - 11A3 | Phùng Thị Thị Hương | Nhì |
| **5** | Sản phẩm đuổi muỗi từ cây Bidens Pilosa | Hoá Sinh | Lê Hải Châu - 11A3 Hoà Thị Mỹ Duyên-11A3 | Trần Thi Loan | Nhì |
| **6** | Sản phẩm mô hình hóa tự động trồng cây leo tường - trồng rau sạch | Cơ khí - lập trình - hóa sinh - nông nghiệp | Phí Bá Đạt - 11A13 | Trương Quang Trung | Nhì |
| **7** | MINO - Dự án làm nhựa từ bã mía và vỏ ngô | Kĩ thuật môi trường | Đỗ Ngọc Bích - 11A3 Phí Thị Thu - 11A3 | Nguyễn Thị Ký | Nhì |
| **8** | Dụng cụ báo cháy tích hợp đèn cảm biến | Khoa học kĩ thuật | Nguyễn Đỗ Đại-10A3 Lương Thành Đạt-10A3 | Đặng Thị Phượng | Ba |
| **9** | Flashcard web | Web | Trần Chí Thanh - 11A3 Nguyễn Ngọc Ánh - 11A3 | Nguyễn Thị Dương | Ba |
| **10** | Phòng ngừa tự sát cho học sinh THPT | Khoa học xã hội và hành vi | Nguyễn Thảo Phương - 10A3 | Nguyễn Thị Linh B | Ba |
| **11** | Kem đánh răng sinh học từ vỏ chuối | Thực vật | Dạ Nguyễn Ngọc Ánh -11a3, Nguyễn Thị Quỳnh Anh - 11A3 | Khuất Văn Tiến | Ba |
| **12** | Thiết bị tạo gió flasma | Vật lý | Nguyễn Việt Tùng 11a2;  Hoàng Hà Phương 12a1 | Nguyễn Tuấn Anh | Ba |
| **13** | Web học lịch sử | .. | Trần Hải Đăng - 11A2 Nguyễn Mạnh Cường -11A2 | Nguyễn Thị Nga S | KK |
| **14** | Thuốc trừ sâu sinh học từ thảo dược | Thực vật | Phí Minh Đức 11A3 Phùng Thị Hương Giang 11A3 | Nguyễn Thị Tứ | KK |
| **15** | Tìm mình trong kẻ khác | Văn học | Trần Ánh Nguyệt 10A3,  Kiều Diễm Quỳnh 10A3 | Nguyễn Thị Nga V | KK |
| **16** | Thuốc diệt ốc sinh học | Hoá Sinh | Phí Thị Ánh Ngọc - 11A3 Trần Thị Bích Loan - 11A3 | Trần Thị Loan | KK |
| **17** | Trà lá ổi | Thực vật | Kiều Thị Quỳnh Anh - 11A12 Nguyễn Minh Ngọc - 11A12 | Đỗ Thanh Hải | KK |
| **18** | Mật ong tỏi | Thực vật | Nguyễn Trịnh Minh Tuấn 11A13 Phùng Minh Tuân - lớp 11A13 | Nguyễn Thị Tứ | KK |
| **19** | Tái chế giấy thành đồ dùng nghệ thuật | Bảo vệ môi trường | Đặng Huy Hoàn - 11A11 Kiều Đăng Dũng 11A2 | Nguyễn Thị Ánh | KK |
| **20** | Máy điện phân dung dịch | Vật lý | Nguyễn Ngọc Đại -12A4 | Phí Thị Hồng | KK |
| **21** | Trà dược liệu | Thực vật | Nguyễn Quang Huy - 11A1, Phùng Xuân Nhân - 11A3 | Lê Văn Thuần | KK |
| **22** | Nhận thức của học sinh trường THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất về môi trường và các biện pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. | Khoa học xã hội và hành vi | Phí Việt Trung -12A13 | Lê Thị Yến | KK |
| **23** | Áp lực học tập của học sinh hiện nay | Khoa học xã hội và hành vi | Phùng Minh Tuân -11A13 Phùng Thị Ngọc Huyền -11A4 | Nguyễn Thị Trang | KK |

**- DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP CỤM: 2 giải nhì, 01 giải ba, Đã trao kỳ I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên dự án** | **Lĩnh vực** | **Tác giả** | **GV hướng dẫn** | **Xếp giải** |
| **1** | Smart trach can | Robot và máy thông minh | Phương Công Trưởng - 11A11 Đỗ Kim Yến - 11A12 | Đỗ Văn Thành | Ba |
| **2** | Ghế quỳ công thái học đa năng | Cơ khí | Nguyễn Thị Hằng - 10A8  Phí Bá Đạt - 11A13 | Khuất Duy Thực | Nhì |
| **3** | Thiết bị báo cháy | Điện tử | Nguyễn Ngọc Đại - 12A4 Nguyễn Thế Hiếu - 10A1 | Kiều Thị Thuỷ | Nhì |

- **Học sinh đạt giải trong thi đấu HKPĐ huyện Thạch Thất năm học 2023-2024: 6 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ, Đã trao kỳ I**

**+ NỘI DUNG MÔN CẦU LÔNG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **NỘI DUNG** |
| 1 | Nguyễn Phương Chi | 11A5 | HCV ĐƠN NỮ |
| 2 | Trần Anh Đức | 10A10 | HCV ĐÔI NAM NỮ |
| 3 | Nguyễn Phương Chi | 11A5 | HCV ĐÔI NAM NỮ |
| 4 | Nguyễn Phúc Thân | 10A9 | HCĐ ĐƠN NAM |
| 5 | Nguyễn Phúc Thân | 10A9 | HCĐ ĐÔI NAM |
| 6 | Nguyễn Tùng Dương | 10A8 | HCĐ ĐÔI NAM |

+ **NỘI DUNG MÔN ĐIỀN KINH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **NỘI DUNG** |
| 2 | Vũ Hà Linh | 10A11 | HCĐ 200M |
| 3 | Nguyễn Anh Tuấn | 12A7 | HCB 400M |
| 4 | Đỗ Tường Vy | 10A9 | HCB 400M |
| 5 | Hoàng Minh Ánh | 11A3 | HCB 800M |
| 6 | Nguyễn Hoàng Tấn | 10A8 | HCV 1500M |
| 7 | Hoàng Minh Ánh | 11A3 | HCB 1500M |
| 8 | Phí Văn Thành | 12A4 | HCB ĐẨY TẠ |

**+ NỘI DUNG MÔN VÕ VOVINAM THI ĐẤU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **NỘI DUNG** |
| 1 | Nguyễn Khắc An | 12A6 | HCV 54KG |
| 2 | Nguyễn Việt Hùng | 10A2 | HCV ĐƠN LUYỆN |
| 3 | Phí Bá Minh An | 10A12 | HCB 51KG |

- **Học sinh đạt giải trong thi đấu HKPĐ cấp thành phố năm học 2023-2024: 01 HCĐ**

+ Nội dung cầu lông: Nguyễn Phương Chi - Lớp 11A5

**- Học sinh có thành tích trong công tác Đoàn: 15 HS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Lớp** | **Chức vụ** |
| 1 | Hoàng Hà Phương | 12A1 | PBT Đoàn trường |
| 2 | Trần Chí Thanh | 11A3 | PBT Đoàn trường |
| 3 | Kiều Thị Thuỳ Linh | 12A3 | UV BTV Đoàn trường |
| 4 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 10A4 | UV BCH Đoàn trường |
| 5 | Kiều Văn Hiệp | 10A7 | UV BCH Đoàn trường |
| 6 | Trần Thanh Thảo | 11A8 | UV BCH Đoàn trường |
| 7 | Nguyễn Thảo Phương | 10A3 | UV BCH Đoàn trường |
| 8 | Trần Văn Mạnh | 12A7 | UV BCH Đoàn trường |
| 9 | Phùng Thị Thuỳ Dung | 12A10 | UV BCH Đoàn trường |
| 10 | Nguyễn Tiến Thắng | 11A2 | UV BCH Đoàn trường |
| 11 | Nguyễn Quang Duy | 12A2 | Nguyên chủ nhiệm CLB Truyền thông |
| 12 | Ngô Ngọc Ánh | 12A5 | Chủ nhiệm CLB Nghệ thuật |
| 13 | Đỗ Khánh Ly | 12A3 | Nguyên chủ nhiệm CLB Sách và hành động |
| 14 | Phùng Thị Yến Vy | 12A3 | Nguyên chủ nhiệm CLB sấn khấu điện ảnh |
| 15 | Đặng Thị Hương Bính | 12A1 | Nguyên chủ nhiệm CLB tiếng Anh |

**- Danh sách học sinh tiêu biểu được huyện trao thưởng: 14 HS, UBND huyện Thạch Thất thưởng**

**+ DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI LÀ CON LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN (XẾP THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN),**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Lớp** | **Hoàn cảnh gia đình, thành tích học tập và rèn luyện** |
| 1 | Nguyễn Văn Trung | 12A11 | HSG, học sinh khuyết tật |
| 2 | Nguyễn Phương Thúy | 11A13 | Bố là thương binh, tuổi cao, sức khỏe yếu, kinh tế gia đình khó khăn. Học sinh giỏi năm học lớp 10, HKI lớp 11 |
| 3 | Phùng Xuân Chung | 10A2 | HSG, Con người nhiễm CĐDC |

**+ DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TOÀN DIỆN, TIÊU BIỂU XUẤT SẮC (XẾP THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Lớp** | **Thành tích học tập và rèn luyện** |
| 1 | Nguyễn Quỳnh Mai | 12A1 | Học sinh giỏi toàn diện |
| 2 | Hoàng Hà Phương | 12A1 | Học sinh giỏi toàn diện |
| 3 | Phạm Gia Khánh | 12A8 | Học sinh giỏi toàn diện |
| 4 | Chu Minh Thái | 12A1 | Học sinh giỏi toàn diện |

**+ DANH SÁCH HỌC SINH CỦA CÁC NHÀ TRƯỜNG ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI TỪ CẤP THÀNH PHỐ TRỞ LÊN, NĂM HỌC 2023-2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Lớp** | **Đạt giải** | **Môn** | **Cấp khen thưởng** |
| 1 | Phạm Gia Khánh | 12A8 | Ba | Vật lý | Thành phố |
| 2 | Phí Minh Đức | 11A3 | Ba | Toán | Thành phố |
| 3 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 11A6 | Ba | Địa lý | Thành phố |
| 4 | Nguyễn Ngọc Thiện | 12A1 | KK | Hóa học | Thành phố |
| 5 | Phùng Thị Minh Ánh | 12A5 | KK | Địa lý | Thành phố |
| 6 | Phùng Nhật Huy | 12A1 | KK | Toán | Thành phố |
| 7 | Nguyễn Phương Chi | 11A5 | HCĐ | Cầu lông | HKPĐ Thành phố |

**- Danh sách học sinh tiêu biểu được thành phố khen thưởng: 01 HS**

Hoàng Hà Phương - Lớp 12A1

**- Danh sách HS có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập năm học 2023 - 2024: 23 HS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **KẾT QUẢ XẾP LOẠI CUỐI NĂM** | | **NƠI Ở HIỆN NAY (Thôn, xóm, xã)** | **HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH** |
| **HỌC LỰC** | **HẠNH KIỂM** |
| 1 | Nguyễn Đức Anh | 10A2 | G | T | Thôn Yên Lỗ, Cẩm Yên | Gia đình kinh tế khó khăn. Hộ cận nghèo |
| 2 | Phùng Xuân Chung | 10A2 | G | T | Thôn 8, Hạ Bằng | Gia đình kinh tế khó khăn. Thuộc diên chất độc da cam |
| 3 | Trần Yến Vy | 10A3 | XS | T | Thôn 4 –  Hạ Bằng | Bố mất sớm, gia đình khó khăn |
| 4 | Đỗ Quang Ngọc | 10A4 | G | T | Thôn 5, Yên Mỹ, Bình Yên | Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị dị tật |
| 5 | Vũ Thị Thu Huyền | 10A7 | G | T | Thôn 4 –  Đại Đồng | Gia đình thuộc hộ cận nghèo, bố bij bệnh tâm thần không đi làm được. Mẹ làm nông nghiệp nuôi gia đình. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn. |
| 6 | Phạm Lan Chi | 10A7 | G | T | Phố Săn –  Liên Quan | Gia đình thuộc hộ cận nghèo. Bố , Mẹ làm nông nghiệp. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn. |
| 7 | Nguyễn Thị Thơ | 10A9 | G | T | Thôn 5 - Thạch Hoà | Bố mẹ sức khoẻ yếu nuôi các con ăn học |
| 8 | Bui Duy Thịnh | 10A10 | G | T | Mục Uyên 1- Tân Xã | Mồ côi sống với bà nội già yếu |
| 9 | Lê Hồng Quyến | 11A2 | G | T | Cẩm Bào- Cẩm Yên | Mẹ mắc bệnh tim phải mua thuốc uống hàng ngày, bố lao động tự do, thu nhập không ổn định, |
| 10 | Nguyễn Vân Anh | 11A3 | G | T | Thôn 2-  Thạch Hoà | Hộ cận nghèo, bố mất sớm mẹ sức khỏe yếu |
| 11 | Phùng Văn Tâm | 11A5 | G | T | Thôn 4-  Hạ Bằng | Bố mất sớm, mẹ sức khỏe yếu |
| 12 | Cấn Văn Nam | 11A12 | G | T | Thôn 2-  Hạ Bằng | Bố bị bệnh não không lao động được, mẹ đi làm nuôi cả hai anh em. Kinh tế gia đình hết sức khó khăn |
| 13 | Nguyễn Đức Chiến | 12A2 | G | T | Trúc Động- Đồng Trúc | Học sinh khuyết tật có ý thức vươn lên trong học tập |
| 14 | Cao Thị Mai Hương | 12A2 | G | T | Cẩm Bào- Cẩm Yên | Mẹ mất sớm, một mình bố nuôi ba chị em ăn học. |
| 15 | Nguyễn Thu Trang | 12A2 | G | T | Hòa Bình 2- Dị Nậu | Gia đình kinh tế khó khăn. Hộ cận nghèo |
| 16 | Cấn Thùy Trang | 12A4 | G | T | Ngoại Thôn- Phú Kim | Bố mẹ bỏ nhau, hiện đang sống với ông bà ngoại già yếu |
| 17 | Đặng Thị Thu Phương | 12A4 | G | T | Đồng Táng- Đồng Trúc | Bố mất, mẹ nuôi bốn chị em ăn học |
| 18 | Phùng Thị Minh Ánh | 12A5 | G | T | Thôn Trúc Động, Xã Đồng Trúc | Bố bị chấn thương sọ não, không có khả năng lao động. Bà nội bị bệnh. Một mình mẹ đi làm nuôi 3 chị em, bố và bà nội. Lương của mẹ thấp, không ổn định. |
| 19 | Đỗ Thị Quyên | 12A5 | G | T | Thôn 3A, Xã Canh Nậu | Gia đình khó khăn: Bà nội già yếu, 85 tuổi, bố chạy thận không có khả năng lao động, mẹ sức khỏe yếu phải làm nuôi 6 người |
| 20 | Kiều Đại Dương | 12A7 | G | T | Thôn Yên Lạc, Cần Kiệm | Học sinh bị khuyết tật |
| 21 | Nguyễn Thị Huế | 12A10 | G | T | Thôn 3-  Hạ Bằng | con mồ côi, ở với ông bà ngoại già yếu |
| 22 | Trần Thị Kiều Trang | 12A10 | G | T | Phú Nghĩa- Phú Kim | Hộ cận nghèo, đông anh chị em, bố mẹ ko có nghề nghiệp ổn định |
| 23 | Nguyễn Văn Trung | 12A11 | G | T | Thôn 5,  Hạ Bằng | Học sinh khuyết tật |

**- Tổng hợp kết quả thi khảo sát học sinh khối 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Lớp học** | **Đăng ký dự thi** | **Đã nộp bài** | **Vắng thi** | **Điểm giỏi [8;10]** | | **Điểm khá [6,5; 8)** | | **Điểm TB [5; 6,5)** | | **Điểm yếu [3,5; 5)** | | **Điểm kém (1; 3,5)** | | **Điểm liệt [0;1]** | | **Điểm dưới TB [0;5)** | |
| **Số lượng** | **Tỷ lệ** | **Số lượng** | **Tỷ lệ** | **Số lượng** | **Tỷ lệ** | **Số lượng** | **Tỷ lệ** | **Số lượng** | **Tỷ lệ** | **Số lượng** | **Tỷ lệ** | **Số lượng** | **Tỷ lệ** |
|  |
| 1 | Toán | 585 | 580 | 5 | 85 | 14,66 | 178 | 30,69 | 207 | 35,69 | 83 | 14,31 | 27 | 4,66 | 0 | 0,00 | 110 | 18,97 |  |
| 2 | Văn | 585 | 580 | 5 | 29 | 5,00 | 162 | 27,93 | 238 | 41,03 | 126 | 21,72 | 25 | 4,31 | 0 | 0,00 | 151 | 26,03 |  |
| 3 | Anh | 585 | 571 | 14 | 6 | 1,05 | 23 | 4,03 | 56 | 9,81 | 128 | 22,42 | 355 | 62,17 | 2 | 0,35 | 485 | 84,94 |  |
| 4 | Lý | 107 | 102 | 5 | 9 | 8,82 | 15 | 14,71 | 25 | 24,51 | 40 | 39,22 | 12 | 11,76 | 0 | 0,00 | 52 | 50,98 |  |
| 5 | Hóa | 107 | 102 | 5 | 6 | 5,88 | 7 | 6,86 | 21 | 20,59 | 44 | 43,14 | 5 | 4,90 | 0 | 0,00 | 67 | 65,69 |  |
| 6 | Sinh | 107 | 102 | 5 | 0 | ,00 | 4 | 3,92 | 36 | 35,29 | 43 | 42,16 | 18 | 17,65 | 0 | 0,00 | 61 | 59,80 |  |
| 7 | Sử | 478 | 471 | 7 | 15 | 3,18 | 64 | 13,59 | 164 | 34,82 | 191 | 40,55 | 38 | 8,07 | 0 | 0,00 | 229 | 48,62 |  |
| 8 | Địa | 478 | 471 | 7 | 10 | 2,12 | 165 | 35,03 | 242 | 51,38 | 50 | 10,62 | 5 | 1,06 | 0 | 0,00 | 55 | 11,68 |  |
| 9 | GDCD | 478 | 471 | 7 | 119 | 25,27 | 248 | 52,65 | 97 | 20,59 | 4 | ,85 | 1 | ,21 | 3 | 0,64 | 8 | 1,70 |  |
| **CỘNG** | | **3.510** | **3.450** | **60** | **279** | **8,09** | **866** | **25,10** | **1.086** | **31,48** | **709** | **20,55** | **486** | **14,09** | **5** | **0,14** | **1.218** | **35,30** |  |

**- Học sinh tiêu biểu giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn: 01 HS**

Khuất Gia Bảo – 12A11, cõng bạn đi học trong suốt 3 năm học THPT

**3. Tóm tắt kết quả học tập của học sinh**

**a/ Với hoạt động nghiên cứu KHKT:**

Tháng 7 năm 2023 đội học sinh của nhà trường đã tham gia giải đấu robot Việt Nam với 66 đội thi của các trường THPT trên khắp cả nước, đội robot của nhà trường đã giành chức vô địch, ngoài ra còn đạt giải thưởng robot thiết kế đẹp nhất. Năm 2024 lần đầu tiên Mỹ phối hợp với Đại học FPT tổ chức giải đấu “FIRST Tech Challenge” được tổ chức tại ĐH PFT Việt Nam để lựa chọn trường THPT đạt giải nhất đi tham gia giải đấu Robotics cho công đồng học sinh trung học trên toàn thế giới tại Mỹ, đội robot của học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng đã được ban tổ chức trao giải “Motivate” (giải truyền động lực).

Hoạt động ngày hội STEM nhà trường xây dựng dự án “Hai Bà Trưng robot tour”. Dự án đã lan tỏa và thành lập được các câu lạc bộ robot tại 8 trường THCS trong huyện Thạch Thất, đội robot của nhà trường đã hỗ trợ, hướng đẫn và tập huấn miễn phí cho giáo viên và học sinh của 8 trường THCS. Ngày hội STEM của nhà trường diễn ra rất thành công, đã lan tỏa được phong trào học tập, giáo dục STEM tới các trường các trường THCS trong huyện Thạch Thất.

Cùng với đó là hoạt động NCKH của HS nhà trường ngày càng phát triển, năm học qua toàn trường có 23 SP NCKH tham gia dự thi cấp trường (tăng 9 sản phẩm so với năm học trước).

**b/ Với các cuộc thi khác do cấp trên tổ chức:**

Cuộc thi HSG bộ môn lớp 12 cấp thành phố đạt 3 giải ba,3 giải KK; Cuộc thi olipic cấp cụm đạt 27 giải (02 giải nhất; 10 giải Nhì; 12 giải Ba; 03 giải Khuyến khích); Cuộc thi NCKH cấp cụm đạt 3 giải (2 giải nhì, 01 giải ba). Cuộc thi game show “Chân trời kiến thức” do sở giáo dục và đài truyền hình Hà Nội tổ chức đội học sinh của nhà trường đạt giải nhất; Cuộc thi HKPĐ tại huyện Thạch Thất chúng đạt 6 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ, khi đi thi cấp thành phố đạt 01 HCĐ.

**4. Công tác xã hội hóa, tăng cường CSVC phục vụ cho học sinh**

- Mua hộ sách giáo khoa cho học sinh khối 10 và khối 11: 368.566.000

- Mua sách bổ sung cho thư viện phục vụ GV và HS: 21.714.000

- Thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách miễn, giảm học phí, chế độ hỗ trợ kinh phí học tập.

- Miễn tiền học thêm cho 51 HS số tiền 150.320.000 đồng.

- Giảm tiền học thêm cho 35 HS số tiền 45.491.000 đồng

- Tiền các loại ủng hộ của Công Đoàn: 45.383.000 đồng

- Tiền các loại ủng hộ của Đoàn trường:

+ Mua 7.020 gói tăm với tổng số tiền 17.550.000 đồng ủng hộ hội người mù

huyện Thạch Thất.

+ Ủng hộ chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 do huyện Đoàn tổ chức 1.500.000 đồng.

+ Ủng hộ tháng nhân đạo do UBND huyện Thạch Thất phát động 8.000.000 đồng

+ Ủng hộ Quĩ nhân đạo, phong trào tết nhân ái do Hội chữ thập đỏ huyện Thạch Thất phát động 3.000.000 đồng.

**-** Đã phối hợp với Ban Đại diện CMHS tổ chức may đo đồng phục cho học sinh

khối 10, bổ sung cho khối 11 và 12. Làm thẻ HS cho các em HS khối 10.

- Tham gia BHYT: tổng là 1775 HS trong đó có 1582 em HS nộp tại trường, 173 em thuộc diện đối tượng khác (Hộ nghèo, cận nghèo, con LLVT)

- Tham gia BHTT: 1623 HS với số tiền 194.760.000, thực hiện miễn BHTT cho 32 HS, trong kỳ I đã chi trả cho 18 trường hợp với tổng số tiền 23.490.000.

- Số gia đình CMHS đăng ký tham gia ENET. Viet là 1465 đạt 83,42%.

- Thực hiện phong trào GV đỡ đầu HS có hoàn cảnh khó khăn từ đầu năm học đã có 47 thầy cô giáo nhận đỡ đầug cho 38 em HS trong trường.

**5. Công tác tài chính, CSVC và xây dựng trường đạt chuẩn.**

Công tác thu, chi của nhà trường thực hiện theo đúng các hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội. Nhà trường thường xuyên sửa chữa, mua sắm thiết bị đảm bảo CSVC, thiết bị tối thiểu để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Nhà trường hiện nay chưa được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia do diện tích khuôn viên hẹp chưa được 1 ha/1749 học sinh. Năm 2019 nhà trường đã có công văn đề nghị UBND huyện Thạch Thất và Sở Giáo dục có kế hoạch xin chủ trương của thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng ngôi trường mới với diện tích lớn hơn để nhà trường có đủ điều kiện đực công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Hiện UBND huyện Thạch Thất vẫn đang trong giai đoạn triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư, dự kiến trong năm 2024 công trình bắt đầu được thi công.