|  |  |
| --- | --- |
| HUYỆN ĐOÀN TỦA CHÙA**BCH ĐOÀN TRƯỜNG THCS & THPT** **TẢ SÌN THÀNG****\*\*\***Số: 02 – TĐ/ĐTN | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH***Tủa Chùa, ngày 22 tháng 01 năm 2018* |

**THANG ĐIỂM THI ĐUA GIỮA CÁC CHI ĐOÀN, CHI ĐỘI**

**Học kì II, năm học 2017- 2018**

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

 **I. ĐIỂM CỘNG BAN ĐẦU**

- Mỗi lớp được cộng 150điểm thưởng ban đầu.

 **II. ĐIỂM THƯỞNG**

Theo kết quả ghi Sổđầu bài ( *Không tính các tiết buổi chiều)*

 - Tuần học tốt : + 60 điểm/tuần ( Tất cả các tiết buổi sáng đều tốt)

 - Buổi học tốt : + 20điểm/buổi ( Tính 6 buổi chính khóa)

 - Điểm giỏi (Điểm 9,10) : + 5 điểm/lượt

 - Điểm khá (Điểm 7,8) : + 3 điểm/lượt

|  |  |
| --- | --- |
| + Tổng số tiết là n+ Tiết học tốt : + 10điểm/tiết+ Tiết học khá : + 5 điểm/tiết+ Tiết học TB : **-** 20 điểm/tiết+ Tiết học Yếu: **-** 40 điểm/tiết | Điểm( Điểm làm tròn ) |

**III. ĐIỂM BỊ TRỪ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung vi phạm** | **Điểm trừ** | **Ghi chú** |
| **1.** **Thực hiện nề nếp, kỷ luật** |
| 1 | Học sinh vào muộn. | 2điểm/1 lượt |  |
| 2 | Học sinh bỏ tiết. | 30đ/lượt/buổi  |  |
| 3 | Học sinh nghỉ học: - Không lí do. - Có lí do. | 10 điểm/lượt 5 điểm/lượt | Tính các buổi học : Chính khoá, phụ đạo, ôn TN, chạy CT |
| 4 | Học sinh nghỉ học không lí do tiết tự quản buổi tối. | 5 điểm/ lượt | Tính tách biệt với nghỉ sáng và chiều |
| 5 | Lớp có học sinh bỏ học. | 100 điểm/Hs | Trừ trong tháng có HS bỏ học |
| 6 | Không đúng trang phục quy định. | 2 điểm /Hs |  |
| 7 | Không đeo huy hiệu Đoàn (Đối với Đoàn viên). Khăn quàng đỏ, mũ ca nô (Đối với đội viên) vào sáng thứ 2.  | 2 điểm/lượt. |  |
| 8 | Không đeo thẻ học sinh. | 5 điểm/lượt |  |
| 9 | Đầu tóc không gọn gàng ,đi dép lê. | 2điểm/lượt |  |
| 10 | Nam đeo khuyên tai. | 30 điểm/lượt |  |
| 11 | Nam nhuộm tóc. | 30 điểm/lượt |  |
| 12 | Học sinh vi phạm cố tình khai không đúng tên, hoặc không khai rõ họ tên cho cờ đỏ hoặc có lời lẽ xúc phạm, doạ nạt cờ đỏ. | 50 điểm/ lượt |  |
| **2. Học tập** |
| 13 | Nếu bị điểm dưới 5 ghi sổ đầu bài. | 4 điểm/lượt |  |
| 14 | Nếu bị GV phê trong sổ đầu bài là không chuẩn bị bài, không làm bài tập. | 2 điểm/lượt | Giáo viên bộ môn phải ghi rõ số lượng vào sổ đầu bài |
| 15 | Không nộp sổ đầu bài về văn phòng đoàn trường cuối buổi sáng và chiều. | 10 điểm/lượt |  |
| 16 | Quay cóp, Làm bài kiểm tra không nghiêm túc (Bị ghi sổ ĐB). | 10 điểm/lượt  |  |
| **3.** **Vệ sinh chuẩn bị đồ dùng dạy học**  |
| 17 | Lớpkhông vệ sinh khu vực chung được phân công, khu vực lớp. | 20 điểm /lượt | Khi cờ đỏ hoặc đoàn trường nhắc nhở mới làm thì tính là không thực hiện |
| 18 | Lớp cố tình không thực hiện vệ sinh lớp, khu vực vệ sinh chung khi đã được cờ đỏ hoặc đoàn trường nhắc nhở. | Không xếp loại thi đua tuần đó | Nếu có lớp dưới 0 điểm thì diểm thi đua sẽ được tính bằng lớp xếp cuối cùng |
| 19 | Lớp trực nhật khu vực vệ sinh chung và lớp muộn. | 10 điểm/lượt |  |
| 20 | Ăn quà vặt trong giờ học và 15 phút đầu giờ. | 5 điểm/lượt |  |
| 21 | Kê bàn ghế lớp học không ngay ngắn. | 5 điểm/lượt |  |
| 22 | Không có giẻ lau bảng, khăn trải bàn, lọ hoa, chậu rửa tay(Thiếu 1 trong 3*.* | 3 điểm /lượt |  |
| **4. Đạo đức** |
| 23 | HS nói tục, chửi thề bị thầy cô nhắc nhở phản hồi lại. | 50 điểm/lượt |  |
| 24 | Học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học buổi sáng hoặc tối bị thầy cô hoặc cờ đỏ bắt được . | 10 điểm/lượt | Trừ sử dụng với mục đích tính toán, tìm tài liệu học tập. |
| 25 | Đánh nhau, hút thuốc lá, sử dụng chất kích thích, uống rượu, bia khi lên lớp, vô lễ với CB,GV,NV. | 100điểm/lượt |  |
| 26 | Lớp không hát đầu giờ. | 20 điểm/lượt |  |
| 27 | Giờ truy bài nhưng mất trật tự, đi lại lộn xộn. | 10 điểm/buổi | Trừ trường hợp cán bộ lớp kiểm tra bài tập về nhà |
| **5.Tiết tự quản** |
| 28 | Tiết tự quản bị GV bộ môn lớp bên cạnh phản ánh. | 20 điểm/lớp. | GV phản ánh trực tiếp với giáo viên trực tại VP đoàn trường |
| 29 | Trong 15 phút đầu giờcủa tiết tự quản buổi tối lớp mất trật tự (Sau khi được cờ đỏ nhắc nhở). | 20 điểm/lượt |  |
| 30 | Học sinh mất trật tự. | 5 điểm/hs |  |
| 31 | Học sinh trốn tiết tự quản buổi tối (Chưa hết giờ bỏ về). | 10 điểm/lượt |  |
| **6. Giờ Thể dục buổi sáng và giữa giờ** |
| 32 | HSXếp hàng muộn. | 2 điểm/hs |  |
| 33 | Có học sinh không tập đủ động tác | 2 điểm/hs |  |
| 34 | Hs trốn không ra tập. | 5điểm/hs |  |
| **7. Giờ Chào cờ** |
| 35 | Trong giờ chào cờ có học sinh tự ý ra khỏi hàng, đi vào từ bên ngoài cổng trường. | 20 điểm/hs |  |
| 36 | Có học sinh từ lớp xuống xếp hàng muộn. | 5 điểm/hs |  |
| 37 | Học sinh trốn tiết Chào cờ. | 30 điểm/hs |  |
| 38 | Học sinh không mang ghế đi chào cờ. | 10 điểm/hs |  |
| 39 | Lớp Không hát quốc ca. | 50 điểm/lớp |  |
| 40 | Lớp hat quốc ca không nghiêm túc. | 20 điểm/lớp |  |
| 41 | Lớp để giáo viên nhắc nhở trong việc xếp hàng, chỉnh đốn hàng ngũ. | 10 điểm/lớp |  |
| **7. Việc thực hiện nề nếp trong các hoạt động khác của nhà trường** |
| 42 | Vắng không phép trong các buổi tuyên truyền, tình nguyện xanh, ngày lễ của nhà trường không lí do. | 5 điểm/lượt |  |
| 43 | Lớp không thực hiện nộp phong lan và các dụng cụ vật liệu phục vụ cho các hoạt động của nhà trường, tu sửa bồn hoa cây cảnh, dàn phong lan….theo kế hoạch và sự chỉ đạo và hướng dẫn của đoàn trường, nhà trường. | 50 điểm/lần  | Phải thực hiện bổ sung trong thời gian quy định |
| 44 | Nếu sau thời gian đã gia hạn theo quy định vẫn cố tình không nộp. | Cắt thi đua của tháng đó. | Điểm thi đua tính là 0 nếu có lớp dưới 0 điểm thì diểm thi đua sẽ được tính bằng lớp xếp cuối cùng. |
| **8. Việc thực hiện nhiệm vụ của lớp trực tuần** |
| 45 | Không đổ rác trước 6h45 buổi sáng và 17h30 chiều hàng ngày. | 20 điểm/lượt |  |
| 46 | Không nộp nội dung nhận xét tuần học về ban thi đua vào 19h tối chủ nhật. | 50 điểm | Nộp bản dự thảo, sau khi đoàn trường kiểm tra, bổ sung rồi mới chép vào sổ nhận xét trực tuần |
| 47 | Không đánh trống chỉnh đốn hàng ngũ các buổi tập thể dục, và tiết chào cờ. | 20điểm/lượt | Tiết chào cờ đánh trống tập chung sớm hơn 5 phút |
| 48 | Để đoàn trường, BGH nhắc nhở, phê bình, đôn đốc trong công tác trực tuần. | 50 điểm |  |
| **9. Việc thực hiện nề nếp của cờ đỏ** |
| 49 | Bỏ trực. | 50điểm/lượt |  |
| 50 | Đi trực muộn. | 10điểm/lượt |  |
| 51 | Ghi chép sổ sách không đầy đủ rõ ràng. | 10 điểm/lần kiểm tra |  |
| 52 | Đi họp muộn trên 5 phút. | 10 điểm/lần |  |
| 53 | Không nộp sổ trực vào cuối tiết 5 thứ bảy hàng tuần. | 20 điểm/lần |  |
| 54 | Trực không nghiêm túc trong khi thực hiện nhiệm vụ. | 10 điểm/lần | Không kiểm tra các khu vực vệ sinh của lớp…. |
| 55 | Cố tình ghi sai, ghi khống các lỗi vi phạm. | 50 điểm/lần |  |

**Lưu ý:**

- Trừ trường hợp nghỉ làm công việc của nhà trường, hoặc nghỉ ốm có giấy ra viện hoặc ảnh của giấy ra viện, nghỉ do nhà có người mất, hoặc có đám cưới người nhà (anh, chị ruột). GVCN hoặc lớp trưởng có trách nhiệm thông báo những trường hợp này tới đoàn trường để xác minh.

- Số lượt nghỉ không tính lượt trùng của 2 buổi do vậy cờ đỏ và các lớp phải ghi rõ họ tên học sinh nghỉ tổng sổ vào sổ đầu bài để đối chiếu, giáo viên cho học sinh nghỉ phép phải có giấy xin phép và chữ kí (Trừ giáo viên đi công tác) trước khi cờ đỏ kiểm tra.

**- Quy định hát đầu giờ.**

+ Thứ 2: Hát Quốc ca hoặc Đoàn ca đối với khối THPT và Đội ca đối với khối THCS.

+ Thứ 3,4,5: Hát chủ đề quê hương, đất nước.

+ Thứ 6, 7: Hát chủ đề tình yêu, học trò hoặc về mái trường.

**- Quy định mặc đồng phục.**

+ Thứ 2,6: Mặc áo đồng phục nhà trường (Trừ thời tiết lạnh).

+ Thứ 3: Mặc áo đoàn đối vối khối THPT, Mặc áo dân tộc với học sinh THCS (Trừ thời tiết lạnh).

+ Thứ 4,5 ,7: Mặc bình thường, gọn gàng, sạch sẽ.

Trên đây là Bazem chấm điểm thi đua các chi đoàn, chi đội trong học kì II năm học 2017 – 2018. Đoàn trường thông báo đến GVCN các lớp được biết và oán triệt đến các em học sinh. Đội cờ đỏ có trách nhiệm nghiên cứu kỹ nội dung trong bazem để chấm điểm. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với Đ/c Đoàn qua số ĐT: 01659002006 hoặc gặp trực tiếp trong giờ hành chính.Trân trọng!

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:** - GVCN ( Để biết );- Các chi Đoàn HS ( Thực hiện );- Lưu VP Đoàn trường( 1b). | **TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG**PHÓ BÍ THƯ*( Đã ký)***Lò Văn Đoàn** |