**Ký hiệu ghi về các lĩnh vực đề tài SKKN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LĨNH VỰC VỀ SKKN** |  |
|  | **Lĩnh vực** | **Ký hiệu ghi** |
| 1 | Quản lý\* | QL |
| 2 | Hoạt động ngoài giờ lên lớp\*\* | NGLL |
| 3 | Toán | Toán |
| 4 | Vật lý | Lý |
| 5 | Hóa học | Hóa |
| 6 | Sinh học | Sinh |
| 7 | Công nghệ Công nghiệp | CNCN |
| 8 | Công nghệ Nông nghiệp | CNNN |
| 9 | Tin học | Tin |
| 10 | Ngữ văn | Văn |
| 11 | Lịch sử | Sử |
| 12 | Địa lý | Địa |
| 13 | Tiếng Anh | T.Anh |
| 14 | Tiếng Pháp | T.Pháp |
| 15 | Tiếng Nhật | T.Nhật |
| 16 | Giáo dục công dân | GDCD |
| 17 | Giáo dục quốc phòng, an ninh | GDQP |
| 18 | Thể dục, Giáo dục thể chất | TD |
| 19 | Âm Nhạc | AN |
| 20 | Mỹ thuật | MT |
| 21 | Giáo dục hướng nghiệp, nghề phổ thông | GDHN |
| 22 | Công tác phổ cập | PCGD |
| 23 | Lĩnh vực khác\*\*\* |  |
| ***(\*) Quản lý (QL)***: gồm các nội dung về đội ngũ, chất lượng dạy-học, công tác chủ nhiệm, kế toán, thủ quỹ, cơ sở vật chất, thư viện, thiết bị, y tế, thanh tra… | | |
| **(\*\*) Hoạt động ngoài giờ lên lớp NGLL):** giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa, công đoàn, đoàn, đội, | | |