UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN  **BIỂU MẪU 04**

**TRƯỜNG THCS XÃ POM LÓT**

**BẢNG TỔNG HỢP**

**KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG**

**NĂM HỌC 2023- 2024**

**Trường THCS xã Pom Lót – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên**

**Số lượng giáo viên được đánh giá: 34**

**Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): 24/5/2024**

**1. Kết quả xếp loại đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Kết quả đánh giá của tiêu chí** *Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T)* | | | | | | | | | | | | | | | **Xếp loại** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Trịnh Văn Quyết | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | T | Tốt |
| 2 | Phạm Thị Thủy | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Tốt |
| 3 | Vi Thị Thùy Biên | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Kh | Tốt |
| 4 | Vũ Ngọc Thương | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Kh | Tốt |
| 5 | Doãn Thị Lụa | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | T | Khá |
| 6 | Đoàn Cao Quyền | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Tốt |
| 7 | Trần Hào Hiệp | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 8 | Đinh Xuân Quyết | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 9 | Nguyễn Huy Thục | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Tốt |
| 10 | Phạm Thị Ngọc | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 11 | Trần Anh Tuấn | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Tốt |
| 12 | Vũ Thị Hồng Thanh | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Tốt |
| 13 | Hoàng Thanh Tâm | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Tốt |
| 14 | Cà Thị Thanh Hòa | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 15 | Trần Thị Vân | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 16 | Tạ Thị Tính | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Tốt |
| 17 | Đỗ Hải Yến | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Tốt |
| 18 | Trần Thị Kim Oanh | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 19 | Nguyễn Duy Quân | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | T | Kh | Tốt |
| 20 | Trần Hoài Nam | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 21 | Nguyễn Quốc Văn | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 22 | Trần Văn Điển | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | T | Kh | Kh | Tốt |
| 23 | Cà Thị Ngọc | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Tốt |
| 24 | Trần Thị Thu Nga | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Tốt |
| 25 | Nguyễn Thị Hương | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Tốt |
| 26 | Trần Thị Nga | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Tốt |
| 27 | Phạm Quỳnh Phương | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Tốt |
| 28 | Nguyễn Thị Vân | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 29 | Dương Thị Quỳnh | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 30 | Tòng Thị Thanh | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 31 | Nguyễn Hồng Thành | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 32 | Phạm Thị Hằng | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 33 | Ngô Thúy Điệp | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 34 | Bạc Thị Thi | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |

**2. Đánh giá chung về năng lực giáo viên**

*a) Điểm mạnh:*

100% Cán bộ giáo viên chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không có cán bộ giáo viên vi pháp pháp luật. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Đội ngũ giáo viên 100% có trình độ đạo tạo chuẩn và trên chuẩn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tâm huyết với nghề, vững vàng về chuyên môn nghiệp.

- Giáo viên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, thực hiện sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cụm trường và toàn huyện.

- 100% giáo viên trong trường thực hiện nghiêm túc việc tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, thực hiện nghiêm túc việc soạn bài đầy đủ đảm bảo về nội dung kiến thức, thể hiện rõ công việc của thầy và trò.

-100% giáo viên thực hiện nghiêm túc việc đổi mới phương pháp dạy học, dạy học bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng và bám sát đối tượng học sinh, sử dụng triệt để đồ dùng thiết bị được trang cấp và đồ dùng dạy học làm thêm. Các môn đều dạy đúng theo phân phối chương trình thời khoá biểu không có hiện tượng cắt xén chương trình hay dạy dồn dạy ghép chương trình.

*b) Những vấn đề cần cải thiện*

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn đối với GV có bằng cao đẳng

- Cần học tập và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên

*c) Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:*

- Luôn trau dồi kiến thức chuyên môn, năng lực giảng dạy, luôn học hỏi và tự học hỏi.

- Tích cực tham gia các hoạt động, các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.

- Nghiên cứu tài liệu và thực tế giảng dạy để tìm ra các phương pháp giảng dạy hiệu quả, phù hợp.

- Giáo viên có trình độ cao đẳng đăng ký học các lớp Đại học theo đúng chuyên ngành, GV chưa có chứng chỉ Ngoại ngữ đăng ký học các lớp trong năm học 2024– 2025; GV ngoại ngữ học biết ngoại ngữ thứ 2.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Pom Lót, ngày 24 tháng 5 năm 2024* **THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG** *(Ký, đóng dấu)* |