|  |  |
| --- | --- |
| STT | Nội dung và thang điểm |
| 1 | Vào trễ ra sớm (2p-5p: -5đ; từ 6-9p: -10đ). Bỏ tiết: -30đ/tiết. |
| 2 | Tham gia hội họp vắng có phép (-10đ/lần họp riêng, -20đ/lần họp ghép); không phép (-30đ/lần). |
| 3 | Nghỉ dạy có phép (-2đ/tiết) (Trừ bệnh nằm viện, công tác) |
| 4 | Quản lí HS trong giờ dạy, HĐGD, lễ,... bị nhắc nhỡ (-20đ/tiết hoặc buổi). |
| 5 | Lên lịch báo giảng, kế hoạch tháng trễ (-10đ/lần). Điểm danh trễ (-10đ/tháng). |
| 6 | Có thực hiện tiết dạy tốt, thao giảng, BHMH, chuyên đề,... (+10đ). |
| 7 | Báo cáo trễ, sai (-10đ/lần). Không nộp hồ sơ cá nhân (-50đ/lần). Nộp trễ (-20đ/lần); Thiếu (-10đ/loại). |
| 8 | Tham gia Hội thi của GV: 10đ/lần (Giải I: 30đ, II: 25đ, III: 20đ, KK: 15 đ). |
| 9 | Ôn luyện HSG đạt giải (cấp huyện Giải I: 30đ, II: 25đ, III : 20đ, KK : 15 đ) ; cấp tỉnh Giải I: 50đ, II: 45đ, III : 40đ, KK : 35 đ). |
| 10 | Vào điểm hoặc nhận xét: trễ (-10đ/cột, lần) |
| 11 | Chưa hoàn thành đầy đủ sổ đầu bài (-5đ/ tiết). Không mang bảng tên (-5đ/buổi) |
| 12 | Tham gia các hoạt động, phong trào (ngoài Hội thi GV) (10đ); Phép : -5, trễ : -10đ/lần), KP (-20đ/lần). |
| 13 | Có HS tham gia các PT, Hội thi, hội diễn (+10đ) có giải + 20đ (trễ -5đ/PT); KTG (-10đ/PT). |
| 14 | Không thực hiện sự phân công hợp lí của BGH, các bộ phận: -30đ/lần |

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THUẬN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CĐCS TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Thị trấn Vĩnh Thuận, ngày 29 tháng 9 năm 2020*

Dự thảo

**THANG DIỂM THI ĐUA NĂM HỌC 2020-2021**

**TM. BAN CHẤP HÀNH**

**CHỦ TỊCH**