**BIỂU MẪU 04**

**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, NĂM HỌC 2021-2022**

Trường PTDTBT TH&THCS Trà Vinh

Số lượng giáo viên được đánh giá: 18 người

Quận/Huyện/Tp,Tx: Nam Trà My, Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam.

Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm) 26/5/2022

**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 | **Nguyễn Thị Yến** | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | K | T | T | T | Tốt |
| 2 | **Phan Thị Thu Hồng** | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | Tốt |
| 3 | **Võ Thị Ngọc Lan** | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | Tốt |
| 4 | **Trương Thị Tỉnh** | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | K | K | K | Tốt |
| 5 | **Trương Thanh Hiền** | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | Tốt |
| 6 | **Ngô Văn Đặng** | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | K | K | Tốt |
| 7 | **Nguyễn Thị Thủy** | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | K | Tốt |
| 8 | **Nguyễn Thị Hậu** | T | T | K | K | K | K | K | K | T | T | K | K | K | K | K | Khá |
| 9 | **Tangon Thơm** | T | T | K | K | K | K | K | K | T | T | K | K | K | K | K | Khá |
| 10 | **Nguyễn Thị Liên** | T | T | K | K | K | K | K | K | T | T | K | K | K | K | K | Khá |
| 11 | **Hồ Thị Triều** | T | T | K | K | K | K | K | K | T | T | T | K | K | K | K | Khá |
| 12 | **Nguyễn Đình Khả** | T | T | K | K | K | K | K | K | T | T | T | K | K | K | K | Khá |
| 13 | **Hồ Thị Điều** | T | T | K | Đ | Đ | Đ | K | K | K | K | K | K | K | K | K | Đạt |
| 14 | **Hồ Thị Ươn** | T | T | K | Đ | Đ | Đ | K | K | K | K | K | K | K | K | K | Đạt |
| 15 | **Nguyễn Hồng Linh** | T | T | K | Đ | Đ | Đ | K | K | K | K | K | K | K | K | K | Đạt |
| 16 | **Huỳnh Trần Quốc Tuấn** | T | T | K | Đ | Đ | Đ | K | K | K | K | K | K | K | K | Đ | Đạt |
| 17 | **Hồ Thị Huy** | T | T | K | Đ | Đ | Đ | K | K | K | K | K | K | K | K | K | Đạt |
| 18 | **Hiên Thị Thanh Hà** | T | T | K | Đ | Đ | Đ | K | K | K | K | K | K | K | T | K | Đạt |

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

*a) Điểm mạnh:*

*- Đa số giáo viên có tuổi đời trẻ, có trình độ chuyên môn, có đạo đức nhà giáo, có khả năng phát triển; có phương phát giảng dạy phù hợp với điều kiện và trình độ của học sinh; có mối quan hệ tốt với cha mẹ học sinh.*

*b) Những vấn đề cần cải thiện:*

*- Một số giáo viên chưa tật sự tâm huyết với nghề; trình độ ngoại ngữ còn hạn chế; kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế.*

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

- Tạo mọi điều kiện để giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Trà Vinh, ngày tháng 5 năm 2022* **THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG** |

**PHỤ LỤC III**

**BIỂU MẪU 01**

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY  **TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS**  **TRÀ VINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  | *Trà Vinh, ngày      tháng 5 năm 2022* |

**BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2021-2022**

**1. Kết quả tự đánh giá của giáo viên**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số giáo viên** | **Chưa đạt** | | **Đạt** | | **Khá** | | **Tốt** | |
| Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38,9% | 11 | 61,1% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Kết quả đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số giáo viên** | **Chưa đạt** | | **Đạt** | | **Khá** | | **Tốt** | |
| Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) |
| 18 | 0 | 0 | 6 | 33,3% | 5 | 27,8% | 7 | 38,9% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký, đóng dấu)* |