**BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THI ĐUA.**

**GIÁO VIÊN**

**Họ và tên:……………………………………………………Tổ:………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **Thang điểm** | **Điểm tự chấm** |
| **1.Tư tưởng chính trị, nề nếp, ngày công *(Chấp hành tốt mọi mặt được 25 điểm)*** | | |
| 1.1. Tư tưởng, lập trường chính trị *(Nếu vi phạm đạo đức nhà giáo, đoàn kết nội bộ, phát ngôn,chấp hành chính sách pháp luật...)* | - 5,0 |  |
| 1.2. Nghỉ 01 buổi dạy, họp, sinh hoạt tập thể không lý do | -3,0 |  |
| 1.3. Nghỉ 01 buổi dạy, họp, trực, hoạt động tập thể có lý do | -0,5 |  |
| 1.4. Đổi giờ, nhờ dạy 01 buổi không báo cáo HT | -2,0 |  |
| 1.5. Đổi giờ, nhờ dạy 01 buổi có báo cáo | -0,5 | . |
| 1.6. Đi muộn (dạy, họp, coi thi, ngoại khóa…) từ 05 phút trở lên | -1,0 |  |
| 1.7. Bị nhắc nhở về ý thức trong khi họp | -1.0 |  |
| 1.8. Học sinh đánh nhau trong giờ dạy (Trừ GV dạy ) | -2,0 |  |
| 1.9. Để lớp bẩn,bàn ghế không ngay ngắn vẫn dạy (Trừ GV có tiết dạy) | -1,0 |  |
| Tổng điểm còn lại sau khi trừ |  |  |
| **2. Hồ sơ, sổ sách chuyên môn *(Chấp hành tốt 25đ)*** | | |
| + Hồ sơ xếp loại tốt (Giáo án phải tốt) | 25 |  |
| + Hồ sơ xếp loại khá (Giáo án phải khá trở lên) | 20 |  |
| + Hồ sơ xếp loại trung bình | 15 |  |
| + Loại yếu | 10 |  |
| 2.1. Các cấp quản lý kiểm tra mà không có giáo án khi dạy | -3,0/lần |  |
| 2.2. Nộp hồ sơ,giáo án cho TT (BGH) ký duyệt chậm (cấp duyệt thông báo trước 3 ngày) | -2,0/lần |  |
| 2.3. Thiếu 01 loại hồ sơ khi kiểm tra hồ sơ toàn diện | -1,0 |  |
| 2.4. Cập nhật không kịp thời thông tin học sinh trong sổ ghi tên ghi điểm trong edu.vn (trừ GVCN) | -1,0 |  |
| 2.5. Vào điểm không đúng tiến độ (1 lớp/1 lần kiểm tra) | -2,0 |  |
| 2.6. Cuối tuần không nhận xét, ký - ghi tên trong sổ đầu bài 01 tiết(trừ GVBM + GVCN) | -1,0 |  |
| 2.7. Đầu tuần không lên lịch báo giảng | -1,0 |  |
| Tổng điểm còn lại sau khi trừ |  |  |
| **3. Chuyên môn *(Thực hiện tốt được 25đ + điểm cộng)*** | | |
| Kết quả giảng dạy qua các kênh đánh giá *(đăng ký dạy tốt, dự giờ đột xuất, đổi mới PP, sinh hoạt chuyên môn, chất lượng bộ môn...)*  + Tốt  + Khá  + Trung bình | 25  20  10 |  |
| 3.1. Thi Giáo viên giỏi, GVCN giỏi các cấp (từ cấp huyện trở lên) | +20 |  |
| 3.2. Có HSG huyện: + giải nhất  + giải nhì  + giải ba  + giải khuyến khích | + 4,0  + 3 ,0  + 2 ,0  + 1,0 |  |
| 3.3. Có học sinh đạt HSG tỉnh(Văn hóa, TDTT, KHKT,……) | + 5,0 |  |
| 3.4. Có sản phẩm tham gia các cuộc thi khác do ngành GD tổ chức: Thi KHKT,STTTNNĐ,SKKN,TDTT….  + Cấp huyện  + Cấp tỉnh  + Cấp quốc gia | + 10  + 15  + 20 |  |
| 3.5. Phát hiện dạy không đúng chương trình, cắt xén chương trình | -10/ tiết |  |
| 3.6. Phát hiện dạy học không sử dụng đồ dùng mà nhà trường có | -2,0/tiết |  |
| 3.7. Nộp báo cáo, thống kê chậm, thiếu chính xác……... | -2,0/lần |  |
| 3.8. Đề kiểm tra nộp chậm hoặc không đảm bảo yêu cầu nội dung…. | -2,0/lần |  |
| 3.9. Dự giờ thiếu số tiết | -1,0/tiết |  |
| 3.10. Tổ CM không có chuyên đề báo cáo trong học kỳ (trừ điểm các thành viên của tổ) | -2,0 |  |
| Tổng điểm còn lại sau khi trừ |  |  |
| **4. Công tác chủ nhiệm + kiêm nhiệm*(Thực hiện tốt 25đ)*** | | |
| **4a. Công tác chủ nhiệm *(Chấp hành tốt được 12,5đ + điểm cộng )*** | | |
| Xuất sắc | 12,5 |  |
| Tốt | 11,5 |
| Khá | 10,5 |
| TBình | 10,0 |
| 4a.1. Lớp đạt giải trong các hội thi văn nghệ, TT.. của trường: |  |  |
| + Nhất | +3,0 |  |
| + Nhì | +2,5 |  |
| + Ba | + 2,0 |  |
| + KK | + 1,5 |  |
| + Có tham gia | +1,0 |  |
| 4a.2. Không tham gia phong trào nhà trường + Đoàn đội triển khai | -3,0/lần |  |
| 4a.3. Có học sinh bỏ học. | -0,5 |  |
| 4a.4. Có học sinh đánh nhau nghiêm trọng trong nhà trường(trừ GVCN) | -1,0 |  |
| Tổng điểm còn lại sau khi trừ |  |  |
| **4b. Công tác kiêm nhiệm (BCH CĐ, Tổ CM, TTND,TPTĐ ...) *(Thực hiện tốt được 12,5đ)*** | | |
| Hiệu quả công việc: + Xuất sắc (Tốt) | 12,5 |  |
| + Khá | 9,0 |  |
| + Trung bình | 7,0 |  |
| Tổng điểm còn lại |  |  |

**Tổng điểm: ……………………….. Xếp loại: …………………………………..**

**Eatling,ngày….tháng….năm……**

**Ký tên**

**CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP LOẠI**

**1.Cách tính điểm:**

Lấy tổng số điểm ở các mục chia cho 4 nếu là GVCN + Kiêm nhiệm

Lấy tổng số điểm ở các mục chia cho 3,5 nếu là GVCN mà không kiêm nhiệm

Lấy tổng số điểm ở các mục chia cho 3,5 nếu là kiêm nhiệm mà không chủ nhiệm

Lấy tổng số điểm ở các mục chia cho 3 nếu là GV bộ môn

**2. Xếp loại:**

- Loại tốt: Từ 22 điểm trở lên

- Loại khá: Từ 17 điểm đến dưới 22 điểm

- Loại Trung bình : Từ 12 đến dưới 17 điểm

- Loại yếu: Dưới 12 điểm

\*Ghi chú:

- GV đi làm nhiệm vụ cho PGD,trường,không được coi nghỉ dạy,họp ………..

- Nếu ốm đau,thai sản có thời gian nghỉ nhiều hơn 6 ngày không được xếp loại tốt

- Ưu tiên bình xét thi đua cho CBGV-CNV có SKKN,HSG, tham gia các phong trào do ngành GD phát động