**Phụ lục 6**

*(kèm theo Công văn số /SGDĐT-NVDH ngày /4/2024 của Sở GDĐT)*

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GDĐT ...........................................  **TRƯỜNG THCS** .................................... | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BẢN CHUYỂN ĐỔI XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM**

**CỦA HỌC SINH MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI**

(sử dụng trong tuyển sinh lớp 10 THPT)

Họ và tên học sinh: ......................................................................... Giới tính: Nam 🞏, Nữ 🞏

Ngày sinh: ............/ ........./ .................. Nơi sinh: .....................................................................

**KẾT QUẢ XẾP LOẠI 04 NĂM HỌC CẤP THCS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **LỚP 6** | **LỚP 7** | **LỚP 8** | **LỚP 9** |
| ĐTBmcn Ngữ văn |  |  |  |  |
| - Toán |  |  |  |  |
| - Khoa học tự nhiên |  |  |  |  |
| - Khoa học xã hội |  |  |  |  |
| - Giáo dục công dân |  |  |  |  |
| - Công nghệ |  |  |  |  |
| - Tin học |  |  |  |  |
| - Tiếng Anh |  |  |  |  |
| - Tự chọn |  |  |  |  |
| - Hoạt động giáo dục |  |  |  |  |
| ĐTBcn lớp 9 (Trung bình cộng ĐTBmcn lớp 9) | | | |  |
| **Xếp loại học lực (theo TT58)** |  |  |  |  |
| **Xếp loại hạnh kiểm (theo TT58)** |  |  |  |  |

.........................*, ngày* ....... *tháng* ....... *năm 20*.......

**GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG**

*(Ký, họ và tên)**(Ký, họ và tên, đóng dấu)*