|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH TRÌ  **TRƯỜNG THCS TỨ HIỆP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

*Tứ Hiệp ngày 23 tháng 1 năm 2024*

**BIÊN BẢN**

**ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN NĂNG KHIẾU**

**THÁNG 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024**

**I. Thời gian, địa điểm:**

1. Thời gian: 11h00 ngày 23/1/2024.

2. Địa điểm: Phòng HĐSP.

**II. Thành phần:**

1. Bà Hoàng Thị Nhàn - Tổ trưởng chuyên môn

2. Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ phó chuyên môn

3. 100% tổ viên tổ Năng Khiếu (GV dạy môn Tiếng Anh, Âm nhạc, Mĩ Thuật, Thể dục)

**III. Nội dung cuộc họp:**

**1. Thành viên trong tổ đọc bản tự kiểm cá nhân**: 14/14 đồng chí. Vắng 0

**2. Đ/c Tổ trưởng nhận xét về ngày giờ công, việc thực hiện Quy chế chuyên mônvà thi đua trong tổ:**

+ Thực hiện Quy chế chuyên môn: nghiêm túc, đầy đủ, đúng yêu cầu.

+ Đảm bảo ngày giờ công.

+ Các nhiệm vụ khác được giao: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

+ Tồn tại: Một số đồng chí lên lịch báo giảng chậm muộn

**3. Kết quả bình xét thi đua tháng 1:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Chuyên môn (60đ)** | **Ngày giờ công**  **(10đ)** | **Các hoạt động khác (30đ)** | **Kết quả đánh giá**  **viên chức** | | | **Nhận xét chung** |
| ***Tổng điểm*** | ***Cá nhân đánh giá*** | ***Tổ đánh giá*** |  |
|  | **Hoàng Thị Nhàn** | 60 | 10 | 27 | 97 | HTTNV | HTTNV | HTTNV |
|  | **Nguyễn Thị Mai Hương** | 60 | 10 | 27 | 97 | HTTNV | HTTNV | HTTNV |
|  | **Nguyễn Thị Thanh Huyền** | 60 | 10 | 25 | 95 | HTTNV | HTTNV | HTTNV |
|  | **Nguyễn Khánh Vũ** | 60 | 10 | 25 | 95 | HTTNV | HTTNV | HTTNV |
|  | **Lưu Thế Bình** | 60 | 10 | 25 | 95 | HTTNV | HTTNV | HTTNV |
|  | **Trương Thị Phương Ly** | 60 | 10 | 28 | 98 | HTXS | HTXS | HTXS |
|  | **Trương Thu Hường** | 60 | 10 | 25 | 95 | HTTNV | HTTNV | HTTNV |
|  | **Vũ Thanh Ngân** | 60 | 10 | 25 | 95 | HTTNV | HTTNV | HTTNV |
|  | **Trần Thu Ngà** | 60 | 10 | 25 | 95 | HTTNV | HTTNV | HTTNV |
|  | **Phạm Văn Bình** | 60 | 10 | 26 | 96 | HTTNV | HTTNV | HTTNV |
|  | **Trần Thị Lụa** | 60 | 10 | 25 | 95 | HTTNV | HTTNV | HTTNV |
|  | **Nguyễn Phương Hiền** | 60 | 10 | 28 | 98 | HTXS | HTXS | HTXS |
|  | **Phạm Thị Giang** | 60 | 10 | 26 | 96 | HTTNV | HTTNV | HTTNV |
|  | **Trần Thị Thanh Hoa** | 60 | 10 | 26 | 96 | HTTNV | HTTNV | HTTNV |

***\* Tổng hợp kết quả xếp loại của tổ:***

- Xếp loại HTXSNV: 2 đ/c

- Xếp loại HTTNV: 12 đ/c

- Xếp loại HTNV: 0 đ/c

- Xếp loại không HTNV: 0 đ/c

**4. Tiêu chí xếp loại:**

***4.1. Nội dung đánh giá:***

***- Chuyên môn: 60 điểm***

***+*** Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời các kiến thức pháp luật và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện nghiêm túc quy chế cơ quan.

+ Thực hiện giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ và chất lượng.

+ Thực hiện giảng dạy theo chương trình GDPT 2018, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

+ Kiểm tra chuyên môn đạt loại A.

***- Ngày giờ công: 10 điểm***

+ Thực hiện tốt ngày giờ công lao động: Không nghỉ, không đi muộn, không nghỉ tiết và không lên lớp muộn.

***- Các hoạt động khác : 30 điểm***

+ Tham gia tốt và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, các hoạt động đoàn thể.

+ Thực hiện đúng tiến độ các yêu cầu công việc, kế hoạch và báo cáo được giao.

***4.2. Tiêu chí xếp loại:***

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A): 90 điểm trở lên.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B): Từ 70 đến dưới 90 điểm.

- Hoàn thành nhiệm vụ (Loại C): Từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

- Không hoàn thành nhiệm vụ (Loại D): Dưới 50 điểm.

|  |  |
| --- | --- |
| **TỔ TRƯỞNG**  **HOÀNG THỊ NHÀN** | **THƯ KÍ**  **VŨ THANH NGÂN** |