|  |  |
| --- | --- |
| HUYỆN ĐOÀN TỦA CHÙA**BCH ĐOÀN TRƯỜNG THCS & THPT** **TẢ SÌN THÀNG****\*\*\***Số: 49 – TĐ/ĐTN | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH***Tủa Chùa, ngày 29 tháng 12 năm 2017* |

 **XẾP LOẠI THI ĐUA**

**Đoàn viên trong Chi đoàn Giáo viên và các đồng chí GVCN các lớp tháng 12**

**Năm học 2017 – 2018**

**---------------**

 Căn cứ vào Công văn số 316/THCS&THPTTST-BGH ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng nhà trường về việc quán triệt, chấn chỉnh công tác theo dõi, đánh giá, xếp loại thi đua năm học 2017 – 2018;

 Căn cứ vào Báo cáo số 293 /BC-THCS&THPTTST ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng nhà trường trong đó quy định về đánh giá xếp loại GVCN trong tháng về tỉ lệ chuyên cần của lớp chủ nhiệm;

 Căn cứ kết quả hoàn thành công việc và hiệu quả công việc được giao của các đồng chí.

 Đoàn trường đưa ra đánh giá xếp loại thi đua tháng 12/2017 cụ thể như sau:

 **1. Tổ Hóa – Sinh – TD – Âm nhạc – Mỹ thuật**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Xếp loại** | **Lí do xếp loại** | **Ghi chú** |
| 1 | Hoàng Thị Dung |  |  |  |
| 2 | Lưu Quang Duynh | KHTNV | - Thực hiện tốt các kế hoạch của Đoàn trường.- Triển khai tốt việc đóng quỹ Đội.- Xếp loại thi đua tháng lớp CN 4/7.- Tỉ lệ chuyên cần còn thấp 52,2%  | GVCN8A1 |
| 3 | Sùng A Lứ | KHTNV | - Thường xuyên để Đoàn trường đôn đốc thực hiện các kế hoạch của Đoàn trường, do không nghiên cứu và triển khai văn bản của Đoàn trường kịp thời đến học sinh.- Không thực hiện kế hoạch lao động của Đoàn trường.- Lớp chủ nhiệm 3 tuần liên tiếp 16,17,18 xếp loại bét.Xếp loại thi đua tháng đứng 7/7.- Tỉ lệ chuyên cần 53,6%  | GVCN6A2 |
| 4 | Lò Thị Biên | HTTNV | Chủ động tham gia các hoạt động của Đoàn trường khi được giao nhiệm vụ. |  |
| 5 | Trần Công Vũ | HTNV | - Thực hiện tốt các kế hoạch của Đoàn trường. - Xếp loại thi đua tháng lớp CN 6/7.- Duy trì tốt sĩ số học sinh đến lớp tỉ lệ chuyên cần 77,1% cao nhất trường. | GVCN 12A2 |
| 6 | Cà Văn Thanh | HTNV | - Thiếu tích cực, chủ động thực hiện kế hoạch được phân công, còn để đôn đốc nhiều trong công việc.- Không bàn giao công việc khi có việc của Nhà trường.- Nhiệm vụ chính được giao chưa bán xát, phó mặc cho các đ/c khác trong BTV. |  |
| 7 | Vàng A Của | KHTNV | - Triển khai thực hiện kế hoạch nộp phong lan của Đoàn trường không có hiệu quả, kết quả không có phong lan để nộp.- Chưa quan tâm, triển khai đến HS việc thực hiện kế hoạch thu quĩ Đội của Đoàn trường.- Không triển khai kế hoạch lao động của Đoàn trường.- Xếp loại thi đua tháng lớp CN 5/7.- Tỉ lệ chuyên cần 61,5%. | GVCN9A2 |
| 8 | Nguyễn Văn Mạn | KHTNV | - Chưa quan tâm, triển khai đến HS việc thực hiện kế hoạch thu quĩ Đội của Đoàn trường.- Không triển khai kế hoạch lao động của Đoàn trường.- Xếp loại thi đua tháng lớp CN 3/7. -Tỉ lệ chuyên cần: -8,7 %. | GVCN6A3 |
| 9 | Trần Văn Tuấn | HTTNV | - Nhiệt tình tham gia các hoạt động của Đoàn trường. |  |
| 10 | Trần Danh Nhạ | KHTNV | - Thực hiện tốt các kế hoạch của Đoàn trường.- Triển khai tốt việc đóng quỹ Đội của lớp.- Tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn trường.- Xếp loại thi đua tháng lớp CN 1/7.- Tỉ lệ chuyên cần còn thấp: 57,3 % | GVCN 7A |

**2. Tổ: Toán – Lí – Tin – Công nghệ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Xếp loại** | **Lí do xếp loại** | **Ghi chú** |
| 1 | Trần Đình Văn |  |  |  |
| 2 | Lò Thanh Hoàn |  |  |  |
| 3 | Phạm Quang Tốn | KHTNV | - Không chỉ đạo HS lớp chủ nhiệm tiến hành kế hoạch nhặt cỏ bồn hoa.- Thi đua tháng của lớp chủ nhiệm đứng cuối 7/7. - Tỉ lệ chuyên cần HS lớp chủ nhiệm đạt 66%. | GVCN 10A3 |
| 4 | Mai Thị Phương | KHTNV | - Thực hiện tốt các kế hoạch của Đoàn trường.- Xếp loại thi đua tháng lớp CN 5/7.- Tỉ lệ chuyên cần HS lớp chủ nhiệm đạt 59%. | GVCN12A1 |
| 5 | Lưu Quang Định | KHTNV | - Triển khai thực hiện kế hoạch nộp phong lan của Đoàn trường không có hiệu quả, kết quả không có phong lan để nộp.- Xếp loại thi đua tháng lớp CN 2/7.- Tỉ lệ chuyên cần HS lớp chủ nhiệm đạt 66,1%. | GVCN 9A1 |
| 6 | Phí Mạnh Giang | KHTNV | - Công tác chăm sóc vườn phong lan còn để đôn đốc. - Xếp loại thi đua tháng lớp CN 3/7.- Tỉ lệ chuyên cần HS lớp chủ nhiệm thấp đạt 42,1%. | GVCN 11A2 |
| 7 | Hà Văn Thủy |  |  |  |
| 8 | Lò Văn Đoàn | HTNV | - Tích cực trong hoạt động, tuy nhiên còn chậm trong việc thực hiện một số kế hoạch, chậm trong công tác đánh giá thi đua các lớp.- Xếp loại thi đua tháng lớp CN 1/7.- Tỉ lệ chuyên cần HS lớp chủ nhiệm đạt 72,1%  | GVCN 10A2 |
| 9 | Đinh Đức Minh |  |  |  |
| 10 | Hồ Văn Tuyến | HTTNV | - Chủ động, tích cự trong thực hiện công việc.- Cần linh hoạt trong hoạt động công tác quản lý Đoàn trường. |  |
| 11 | Thào A Sùng | HTTNV | - Nhiệt tình tham gia các hoạt động của Đoàn trường. |  |
| 12 | Nguyễn Thị Lệ Quyên |  | Thai sản |  |

 **3. Tổ Văn – Sử – Địa – GDCD – Tiếng Anh.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Xếp loại** | **Lí do xếp loại** | **Ghi chú** |
| 1 | Trần Hữu Thân | KHTNV | - Thực hiện tốt các kế hoạch của Đoàn trường.- Xếp loại thi đua tháng lớp CN 4/7.- Tỉ lệ chuyên cần HS lớp chủ nhiệm còn thấp đạt 61,9% . | GVCN 10A1 |
| 2 | Vương Thị Thuận | HTNV | - Thực hiện tốt các kế hoạch của Đoàn trường.- Xếp loại thi đua tháng lớp CN 3/7.- Tỉ lệ chuyên cần HS lớp chủ nhiệm đạt 73,7% . | GVCN11A1 |
| 3 | Đặng Thị Quỳnh | HTTNV | - Thực hiện tốt các kế hoạch của Đoàn trường. |  |
| 4 | Lê Bá Thanh Hải |  |  |  |
| 5 | Nguyễn Thị Dung | KHTNV | - Công việc của Đoàn trường còn để đôn đốc, công tác văn thư không cập nhật theo đúng thời gian.- Xếp loại thi đua tháng lớp CN 3/7.- Tỉ lệ chuyên cần HS lớp chủ nhiệm đạt 46 %. | GVCN6A1 |
| 6 | Đào Thị Thùy Dương | HTTNV |  |  |
| 7 | Nguyễn Thị Sen |  | Thai sản |  |
| 8 | Cù Thị Ngà | HTTNV | - Nhiệt tình tham gia công tác kêu gọi xã hội hóa của Đoàn trường.- Cần tích cực hơn trong nhiệm vụ được phân công. |  |
| 9 | Vũ Thị Đào | HTTNV | - Thực hiện tốt các kế hoạch của Đoàn trường. |  |

 **4. Tổ Văn phòng**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Xếp loại** | **Lí do xếp loại** | **Ghi chú** |
| 1 | Lò Văn Nhiệm | HTTNV | Tích cự trong các nhiệm vụ được giao. |  |
| 2 | Lê Diên Huyên |  |  |  |
| 3 | Vũ Ngọc Dũng | HTNV | - Chưa tích cực và chủ động tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức. |  |
| 4 | Đào Phi Hùng | HTNV | - Chưa tích cực và chủ động tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức. |  |
| 5 | Thào A Chư | HTTNV | - Tích cự trong các nhiệm vụ được giao. |  |
| 6 | Nguyễn Hữu Khai |  |  |  |
| 7 | Phạm Thị Hương |  |  |  |
| 8 | Đặng Thị Oánh |  | - Chủ động, tích cự trong các nhiệm vụ được giao. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:** - Chi bộ, BGH; Huyện Đoàn (để B/c);- Chi đoàn giáo viên ( Thực hiện );- Các chi Đoàn HS ( Thực hiện );- Đăng Website nhà trường;- Lưu VP Đoàn trường( 1b). | **TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG**BÍ THƯ |