|  |
| --- |
|  **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH****BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐỨC HỢP** |

**NHẬN XÉT THI ĐUA TUẦN 19**

**KHỐI 11**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tuần từ: 16/1 – 01/2/2023 |

**I. ƯU ĐIỂM**

**II. NHƯỢC ĐIỂM**

***1. Nghỉ học có phép:***

|  |
| --- |
| 11A1 T4 Ngoan;11A2 T4(16/1) Bảo, Diệp; T5 Diệp; T3 Thùy Trang;11A3 T5 Nguyên; T6 Đăng; T7 Huệ; T3 Thắm; 11A4 T3 Trinh; T4 Nguyên; T2 T Ánh; 11A5 T3 Sang; T4 Tài, Tùng; T5 T Anh; T6 T Anh, Hiếu; T7 T.Anh, Thái;11A6 T3(17/1) Tuân, Mai Trang; T4(18/1) Phương, Tính; T5 Phương, Tính, Kim Ngân; T6(27/1) Phương; T7(28/1) Chi, Lan Anh, Phương, Ngọc Ngân, Đức, Tuân; T2(30/1) Phương; T3 Phương; T4 Kim Ngân; 11A7 T6 Bích; T3 M Ngọc; T4 M Ngọc, Khánh; T2 Khánh; T3 M Ngọc; T5 Bảo, M Ngọc, Dương; T7 Thanh, L.Giang, H Tuấn; T4 Khánh;11A8 T7 Ly, P Anh; T3 Nên; |

***2. Nghỉ học không phép:***

|  |
| --- |
|  |

***3. Đi học muộn:***

|  |
| --- |
| 11A1 T4(1/2) Thảo;11A3 T3 Đăng; Kiên; T4(1/2) Ly, Kiên, Đăng;11A4 T4 Quyền, Huyền Trang, B Thảo, Đ Trang;11A5 T3 N Nam, Hùng, Hoan; T7 N Nam, Hùng; T3 Hoan; T4 An, T Huy, Hoan; T4 Huy, An;11A6 T3 Việt Hưng; T4 Việt Hưng; T5 V Hưng, Đức; T3 V Hưng; 11A7 T4 Thúy, Phương, H Tuấn; |

***4. Không thẻ***

|  |
| --- |
| 11A1 T3(31/1) Duy;11A4 T3 Thu Trang; |

***5. Đi dép***

|  |
| --- |
| 11A2 T2(30/1) H Nhung;11A4 T4 Quyền;11A5 T5 P Nam; T2(30/1) Hiếu; 11A6 T5 Hải, Dũng; T2(30/1) Hoàn, Ng Ngọc; 11A7 T4 Tuấn; T2 Dương;11A8 T2 Minh Uyên, Tâm;  |

***6.Không đội mũ bảo hiểm***

|  |
| --- |
| 11A3 T7(28/1) Khanh; |

***7. Các nội dung khác***

|  |
| --- |
| 11A3 T5 Lớp không đổ rác; T3 Lớp xóa bảng muộn; T4 Lớp không đổ rác;11A5 T3 Lớp đổ rác muộn;11A5 T2(30/1) Vũ Đoàn, Tùng, Thu: tóc màu; T4(1/2) Nam quần rách+đi dép; 11A7 T2(30/1) Tâm, Ngọc Ánh, K Linh, Thùy Linh, D Thúy, M Ngọc: tóc màu;11A8 T2 H Mạnh tóc màu; |

**III.** **KẾT QUẢ THI ĐUA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lớp** | **Trong giờ** | **Ngoài giờ** | **Trung bình** | **STT** |
| **11A1** | 9.98 | 29.77 | **9.95** | **1** |
| **11A2** | 9.98 | 29.66 | **9.93** | **2** |
| **11A3** | 10 | 28.61 | **9.76** | **5** |
| **11A4** | 9.98 | 29.38 | **9.88** | **3** |
| **11A5** | 9.98 | 27.55 | **9.58** | **7** |
| **11A6** | 9.88 | 28.33 | **9.66** | **6** |
| **11A7** | 9.95 | 27.55 | **9.57** | **8** |
| **11A8** | 9.97 | 29.38 | **9.88** | **3** |

 **T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG**