|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN HỒNG BÀNG  **TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *P. Hùng Vương, ngày 24 tháng 5 năm 2022* |

**BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA**

1. **Thời gian**: 14h14’ ngày 19/05/2023
2. **Địa điểm:** Phòng giáo viên – Trường THCS Hùng Vương
3. **Thành phần**: 18/19 đồng chí trong tổ KHTN. Đ/c Tho nghỉ thai sản.
4. **Chủ trì:** Đồng chí Trần Thị Cúc
5. **Nội dung:**

- Đồng chí Trần Thị Cúc nêu lí do cuộc họp.

- Các đồng chí giáo viên trong tổ đọc bản hướng dẫn chấm các tiêu chí thi đua và tự chấm thi đua HKII.

1. **Đánh giá xếp loại theo tiêu chí thi đua.**
2. *Giáo viên tự đánh giá*

| **STT** | **Họ và tên** | **Điểm trừ** | **Điểm cộng** | **Tổng điểm** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Thị Cúc | BC muộn: -1 | *1. GVG quận*: +8  *2. Ôn thi vào 10*: +10  *3. Toán HN*: 03 HC đồng: +24  *4. Phong trào*: +1 | **242/200** |
| 2 | Phạm Thị Thúy Mai |  | *1. Giải HSG cấp quận:*  01 Nhì: + 8  01 Ba: + 6  2*. GVG cấp quận, TP*: +18  3. *Cuộc thi do Ngành phối hợp:* 01 Nhất: + 05  4. *Cuộc thi không do ngành:*  02 Nhất: + 24  08 Nhì: + 80 | **339/200** |
| 3 | Hồ Thị Thu Hường | Khám bệnh 2 lần: - 02 | *1. Cấp quận, TP:*  *Stem TP: +7*  *Văn nghệ: +1* | **205/200** |
| 4 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh |  | 1. *HSG quận*: +32  (2 Nhì, 2 Ba, 1 KK)  2. *GVG quận:* +18  3. *Phong trào*: +5 | **255/200** |
| 5 | Đỗ Thị Hương Lan | Nghỉ ốm có BC: - 0,5  Trễ dạy: - 2 | *1. Toán HN:*1 HCV, 2 Bạc, 14 Đồng: +144  *2. Stem cấp TP:*  01 Nhất, 01 Nhì: +17  *3. KHKT:*  01 Nhất quận: +5  *4. GVG quận:* +8  *5. GVCN giỏi quận:* +16 | **379,5/200** |
| 6 | Đoàn Văn Giang | Nộp hồ sơ, ghi sổ muộn: -3 |  | **197/200** |
| 7 | Trần Thanh Hải |  | *1. Giải HSG cấp quận:*  1 Nhất, 2 Nhì, 6 Ba, 6 KK: =10+16+36+24 = + 86  *2. Giải HSG cấp TP:*  01 Ba TP, 03 KK TP: + 42  *3. GVG quận*: +8  *4. Toán HN:*  2 HC Bạc, 3 HC Đồng: + 44  *5. Ôn vào 10*: + 10  *6. Văn nghệ*: 2 lần: +2 | **392/200** |
| 8 | Nguyễn Thị Thu Phương |  | 1. *Học sinh giỏi quận*  01 Ba cấp TP: +12  02 Ba quận: +12  02 KK quận: +8  2. *Giải KHKT*: 2 giải Tư: +4  3. *GVG quận*: +8  4. *Toán HN*:  4 HC đồng: +32 | **280/200** |
| 9 | Đỗ Thanh Tuấn | Nộp KHDG muộn: -1  Nộp HS báo cáo chậm: -2 | 1. *Học sinh giỏi:*  01 Nhất Quốc gia: + 25  4 Nhất quận: +40  7 Nhì quận: +56  18 Ba quận: +108  2. *GVG quận:* +8 | **434/200** |
| 10 | Phạm Thị Hạnh | Nghỉ có phép: - 1 | 1. *Văn nghệ*: +1  2. *GVCN giỏi quận*: +8  GVG quận: +8  3. *Toán HN:*  1 Vàng, 5 Đồng, 4 Bạc: +92  4. *HSG quận: 01 Nhì*: +8 | **316/200** |
| 11 | Nguyễn Thị Tâm Tâm | Nghỉ nhờ dạy thay: +1  Báo cáo chậm: -2 | 1. *Ôn thi vào 10*: +10  2. *Giải Toán HN:*  12 HC Vàng: +144  4 HC Bạc: +40  5 HC Đồng: +40 | **431/200** |
| 12 | Nguyễn Thị Kim Nhung |  | 1. *Sản phẩm Stem TP* (01 A, 01C): + 16  2. *01 HC Bạc Toán HN*: +10  3. *Văn nghệ* 2 lần: +2 | **228/200** |
| 13 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Nghỉ việc riêng, nhờ dạy thay: -3 | 1*. GVG quận, TP*: +18  2. *Giải HSG quận:*  02 Ba, 1 KK: +16  3. *Sản phẩm Stem* *TP (C,C)*: +12 | **243/200** |
| 14 | Đoàn Thị Minh Thảo | Nghỉ ốm có BC: -1 | *01 KK HSG quận*: +4 | **203/200** |
| 15 | Lê Thị Hiền | Nghỉ xin phép:  -2 |  | **198/200** |
| 16 | Nguyễn Thị Kim Liên |  | *Toán HN:*  01 HC vàng: +12  06 HC đồng: +48 | **260/200** |
| 17 | Nguyễn Thị Dung | Nghỉ nhờ người dạy thay (2 lần): -2  Đi trực muộn: -0,5 | *Toán HN:*  02 HC Đồng: +16  2 HC Bạc: +20  1 HC Vàng: +12 | **245,5/200** |
| 18 | Đỗ Thị Tho |  | *HSG quận:*  02 Ba, 1 KK: +16 | **216/200** |

1. *Tập thể tổ đánh giá và xếp thứ tự điểm:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Điểm** | **STT** | **Họ và tên** | **Điểm** |
| 1 | Đỗ Thanh Tuấn | **434/200** | 10 | Nguyễn Thị Dung | **245,5/200** |
| 2 | Nguyễn Thị Tâm Tâm | **431/200** | 11 | Nguyễn T. Thanh Huyền | **243/200** |
| 3 | Trần Thanh Hải | **392/200** | 12 | Trần Thị Cúc | **242/200** |
| 4 | Đỗ Thị Hương Lan | **379,5/200** | 13 | Nguyễn Thị Kim Nhung | **228/200** |
| 5 | Phạm Thị Thúy Mai | **339/200** | 14 | Đỗ Thị Tho | **216/200** |
| 6 | Phạm Thị Hạnh | **316/200** | 15 | Hồ Thị Thu Hường | **205/200** |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Phương | **280/200** | 16 | Đoàn Thị Minh Thảo | **203/200** |
| 8 | Nguyễn Thị Kim Liên | **260/200** | 17 | Lê Thị Hiền | **198/200** |
| 9 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | **255/200** | 18 | Đoàn Văn Giang | **197/200** |

Đ/c Đỗ Thị Hương Lan: Khi xếp theo thứ tự nên căn cứ vào việc đăng kí thi đua vào đầu năm học chứ không chỉ căn cứ vào điểm số.

Đ/c Nguyễn Hồng Hạnh phát biểu ý kiến: Căn cứ theo điểm thì xếp loại thi đua như trên, tuy nhiên không phải môn nào cũng có cơ hội để hướng dẫn hs tham gia học sinh giỏi để đạt được điểm cao ví dụ như môn Thể dục có nhiều nội dung thi đấu, hay môn Toán có nhiều giải hội nhập nên cơ hội có HSG nhiều hơn nhiều các môn khác. Vì vậy để động viên các đ/c tích cực đăng kí thi đua và giáo viên tích cực hơn khi đăng kí tham gia các phong trào của các cấp nên khi xếp theo thứ tự chúng ta sẽ vừa căn cứ vào điểm và vào thứ tự ưu tiên như việc đăng kí thi đua đầu năm, rồi cuộc thi giáo viên giỏi thành phố, các cuộc thi GVG cấp quận...

100 % các đ/c có mặt nhất trí với việc xếp thứ tự như đ/c Hạnh và đ/c Lan đã nêu. Vì vậy thứ tự xếp như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **STT** | **Họ và tên** |
| 1 | Đỗ Thanh Tuấn | 10 | Nguyễn Thị Tâm Tâm |
| 2 | Phạm Thị Thúy Mai | 11 | Nguyễn Thị Dung |
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 12 | Nguyễn Thị Kim Nhung |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 13 | Hồ Thị Thu Hường |
| 5 | Trần Thanh Hải | 14 | Đoàn Thị Minh Thảo |
| 6 | Phạm Thị Hạnh | 15 | Nguyễn Thị Kim Liên |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Phương | 16 | Đoàn Văn Giang |
| 8 | Trần Thị Cúc | 17 | Đỗ Thị Tho |
| 9 | Đỗ Thị Hương Lan | 18 | Lê Thị Hiền |

**2. Đánh giá xếp loại công chức, viên chức:**

- Các đồng chí giáo viên tự đánh giá xếp loại công chức, viên chức và tổ xếp loại.

Các đ/c trong tổ tự đánh giá xếp loại:

Loại Tốt gồm các đ/c: Nhung, ĐThảo, Giang, Tho, Hiền

Loại Xuất sắc gồm các đ/c:

- Các đ/c trong tổ nhận xét góp ý và đề xuất các đ/c có thành tích trong công tác dạy và học thì đều nên đánh giá xếp loại xuất sắc.

Kết quả:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Tự xếp loại** | **Tổ xếp loại** | **Ghi chú** |
| 1 | Đỗ Thanh Tuấn | Hoàn thành xuất sắc | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 2 | Phạm Thị Thúy Mai | Hoàn thành xuất sắc | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Hoàn thành xuất sắc | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Hoàn thành xuất sắc | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 5 | Trần Thanh Hải | Hoàn thành xuất sắc | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 6 | Phạm Thị Hạnh | Hoàn thành xuất sắc | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Phương | Hoàn thành xuất sắc | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 8 | Trần Thị Cúc | Hoàn thành xuất sắc | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 9 | Nguyễn Thị Tâm Tâm | Hoàn thành xuất sắc | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 10 | Đỗ Thị Hương Lan | Hoàn thành xuất sắc | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 11 | Nguyễn Thị Dung | Hoàn thành xuất sắc | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 12 | Nguyễn Thị Kim Nhung | Hoàn thành tốt nhiệm vụ | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 13 | Hồ Thị Thu Hường | Hoàn thành xuất sắc | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 14 | Đoàn Thị Minh Thảo | Hoàn thành tốt nhiệm vụ | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 15 | Nguyễn Thị Kim Liên | Hoàn thành xuất sắc | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 16 | Đoàn Văn Giang | Hoàn thành tốt nhiệm vụ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |  |
| 17 | Đỗ Thị Tho | Hoàn thành tốt nhiệm vụ | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 18 | Lê Thị Hiền | Hoàn thành tốt nhiệm vụ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |  |

**3. Đánh giá giáo viên theo chuẩn:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Tự xếp loại** | **Tổ xếp loại** | **Ghi chú** |
| 1 | Đỗ Thanh Tuấn | Tốt | Tốt |  |
| 2 | Phạm Thị Thúy Mai | Tốt | Tốt |  |
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Tốt | Tốt |  |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Tốt | Tốt |  |
| 5 | Trần Thanh Hải | Tốt | Tốt |  |
| 6 | Phạm Thị Hạnh | Tốt | Tốt |  |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Phương | Tốt | Tốt |  |
| 8 | Trần Thị Cúc | Tốt | Tốt |  |
| 9 | Nguyễn Thị Tâm Tâm | Tốt | Tốt |  |
| 10 | Đỗ Thị Hương Lan | Tốt | Tốt |  |
| 11 | Nguyễn Thị Dung | Tốt | Tốt |  |
| 12 | Nguyễn Thị Kim Nhung | Tốt | Tốt |  |
| 13 | Hồ Thị Thu Hường | Tốt | Tốt |  |
| 14 | Đoàn Thị Minh Thảo | Tốt | Tốt |  |
| 15 | Nguyễn Thị Kim Liên | Tốt | Tốt |  |
| 16 | Đoàn Văn Giang | Khá | Khá |  |
| 17 | Đỗ Thị Tho | Tốt | Tốt |  |
| 18 | Lê Thị Hiền | Tốt | Tốt |  |

1. **Biểu quyết thông qua kết quả trên** : 100% nhất trí
2. **Ý kiến đề xuất, kiến nghị:**

- Đ/c Phạm Mai: Năm trước đã có CSTĐ cấp cơ sở, năm nay ngay từ đầu năm tôi đã tích cực tham gia thi các cuộc thi GVG cấp thành phố, bồi dưỡng HSG để đạt CSTĐ cấp cơ sở để năm sau tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt CSTĐ cấp Thành phố. Mặc dù tôi đã công tác nhiều năm nhưng chưa năm nào được nâng lương trước hạn nên mấy năm nay tôi cũng đã cố gắng để đạt được CSTĐ. Vì vậy tôi rất mong được CSTĐ cấp cơ sở và rất mong các đ/c tạo điều kiện và xem xét để tôi tiếp tục phấn đấu.

- Đ/c Phương: đã có 02 năm đạt CSTĐ cấp cơ sở, năm nay tích cực phấn đấu đạt CSTĐ cấp cơ sở để sang năm phấn đấu đạt CSTĐ cấp Thành phố. Vì vậy tôi rất mong được CSTĐ cấp cơ sở và rất mong các đ/c tạo điều kiện và xem xét để tôi tiếp tục phấn đấu.

- Đ/c Nguyễn Hạnh: Tôi đã công tác nhiều năm nhưng chưa được nâng lương trước hạn nên năm nay tôi cũng đã cố gắng tham gia thi đua thi GVG cấp quận và cấp TP để đạt được CSTĐ cấp cơ sở rất mong các đ/c tạo điều kiện.

- Đ/c Huyền: Mong muốn đạt CSTĐ cấp cơ sở nên tối đã cố gắng đăng kì thi GVG thành phố để được nâng lương. Vì vậy tôi rất mong được CSTĐ cấp cơ sở và rất mong các đ/c tạo điều kiện.

- Đề xuất đi tham quan du lịch hè:

+ Quan Lạn – Quảng Ninh

+ Thung Nham – Ninh Bình

+ Cô tô – Quảng Ninh

1. **Kết luận cuộc họp**

* Tổ thống nhất thông qua việc xếp thứ tự và điểm như trên. Ngoài ra có một số ý kiến đề xuất, kiến nghị lên ban thi đua như trên.
* Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h15phút cùng ngày . Không đồng chí nào có ý kiến khác.

|  |  |
| --- | --- |
| **Chủ trì** | **Thư kí** |