**PHỤ LỤC**

*(Kèm theo Công văn số: 365 /SGDĐT-VP ngày 31 tháng 01 năm 2018*

*của Sở GDĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn nội dung thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2017 - 2018 đối với các trường THPT)*

**THANG ĐIỂM CHI TIẾT**

**ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ THEO LĨNH VỰC CÔNG TÁC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung tiêu chí** | **Điểm** |
|  | **I. Công tác chỉ đạo dạy và học các trường THPT:** | **40,0** |
| 1 | Thực hiện qui chế chuyên môn: | **5,0** |
|  | - Đảm bảo thực hiện đúng biên chế năm học, không cắt xén số môn, số tiết, không dạy dồn ép chương trình. | 1,0 |
|  | + Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ, các quy định về chuyên môn của Sở. |  |
|  | + Kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần của nhà trường đảm bảo quy định. |  |
|  | + Thực hiện kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập từng môn học theo quy định. |  |
|  | - Xây dựng kịp thời và thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ. | 0,5 |
|  | - Đánh giá, xếp loại học sinh (HS) theo đúng hướng dẫn của của Bộ GDĐT. | 0,5 |
|  | - Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức đúng thời gian qui định. | 0,5 |
|  | - Có đầy đủ hệ thống hồ sơ sổ sách, quản lý, cập nhật theo quy định. | 0,5 |
|  | - Thực hiện đúng, đủ và hiệu quả việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo quy định. | 0,5 |
|  | - Đảm bảo 100% giáo viên có tài khoản và 80% học sinh trở lên có tài khoản và trao đổi chuyên môn trong truonghocketnoi.edu.vn | 0,5 |
|  | - Thực hiện đầy đủ 3 công khai, 4 kiểm tra theo quy định của ngành. | 0,5 |
|  | - Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên (GV) dự đủ số giờ theo qui định và cập nhật trong hồ sơ hàng năm tại đơn vị. | 0,5 |
| 2 | Thực hiện kế hoạch giáo dục: | **5,0** |
|  | - Tham gia đầy đủ việc họp giáo vụ đầu năm ở các bộ môn. | 0,5 |
|  | - Chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục ở các môn học, các khối lớp (tổ nhóm biên soạn và có phê duyệt của giám hiệu). | 1,0 |
|  | - Thực hiện đầy đủ các chương trình giảng dạy của Lịch sử địa phương và Địa lí địa phương theo đúng chỉ đạo của Sở. | 1,0 |
|  | + Thực hiện nội dung giáo dục địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu môn học và gắn lý luận với thực tiễn. |  |
|  | + Thực hiện kiểm tra, đánh giá các nội dung giáo dục địa phương theo quy định. |  |
|  | + Rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, đề xuất điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương hằng năm. |  |
|  | - Tổ chức hoạt động hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp và trải nghiệm sáng tạo: | 1,0 |
|  | + Phổ biến kiến thức về một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, một số trò chơi dân gian cho HS. |  |
|  | + Tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian cho HS trong và ngoài trường. |  |
|  | + Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hoạt động lễ hội dân gian do các cơ quan có thẩm quyền tổ chức. |  |
|  | + Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống thông qua các hoạt động học tập, hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho HS. |  |
|  | - Tổ chức hoạt động hiệu quả các hoạt động hướng nghiệp: | 1,0 |
|  | + Các ngành nghề hướng nghiệp cho HS phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. |  |
|  | + Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề. |  |
|  | + Kết quả xếp loại học nghề của học sinh. |  |
|  | - Tổ chức dạy học đúng, đủ bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho HS. | 0,5 |
| 3 | Triển khai các hoạt động chuyên đề, thao giảng, hội giảng, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đội ngũ GV: | **5,0** |
|  | - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tư vấn hiệu quả cho GV tham gia chuyên đề, thao giảng, hội giảng, nghiên cứu khoa học các cấp. | 1,0 |
|  | - Tỷ lệ GV tham gia chuyên đề, thao giảng, hội giảng trong nhà trường. | 1,0 |
|  | - Chất lượng tham dự các hoạt động chuyên đề, thao giảng, hội giảng trong sinh hoạt chuyên môn Cụm trường. | 1,0 |
|  | - Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên đề, thao giảng, hội giảng, nghiên cứu khoa học, xây dựng bài giảng điện tử, elearning, tích hợp liên môn…. | 1,0 |
|  | - Có thành tích tốt trong các cuộc thi do Bộ GDĐT phát động và tổ chức. | 1,0 |
| 4 | Phát hiện, bồi dưỡng HS giỏi, bồi dưỡng HS yếu kém, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: | **5,0** |
|  | - Thực hiện hoạt động bồi dưỡng HS giỏi, giúp đỡ HS yếu, kém theo kế hoạch của nhà trường và quy định của các cấp quản lý giáo dục. | 1,0 |
|  | + Khảo sát, phân loại HS giỏi, yếu, kém và có các biện pháp giúp đỡ học sinh vươn lên trong học tập từ đầu năm học. |  |
|  | + Các hình thức tổ chức bồi dưỡng HS giỏi, giúp đỡ HS yếu, kém phù hợp. |  |
|  | + Rà soát, đánh giá để cải tiến hoạt động bồi dưỡng HS giỏi, giúp đỡ HS yếu, kém sau mỗi học kỳ. |  |
|  | - Công tác tổ chức tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng HS giỏi. | 1,0 |
|  | - Chất lượng học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển HS giỏi Thành phố tham dự kỳ thi HS giỏi quốc gia. | 1,0 |
|  | - Tham gia đầy đủ các cuộc thi dành cho HS Trung học do Bộ GDĐT phát động, tổ chức. | 1,0 |
|  | - Có thành tích tốt trong các cuộc thi do Bộ GDĐT phát động và tổ chức. | 1,0 |
| 5 | Thực hiện các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá: | **5,0** |
|  | - Đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của HS. | 2,0 |
|  | + Sử dụng hợp lý sách giáo khoa; liên hệ thực tế khi dạy học, dạy học tích hợp; thực hiện cân đối giữa truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ năng tư duy cho học sinh trong quá trình dạy học. |  |
|  | + Ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin trong dạy học, đổi mới đánh giá và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập. |  |
|  | + Hướng dẫn HS học tập tích cực, chủ động, sáng tạo và biết phản biện. |  |
|  | - Tổ chức đầy đủ các chuyên để bộ môn theo qui định tại hướng dẫn nhiệm vụ năm học. | 1,5 |
|  | - Thực hiện đầy đủ có hiệu quả trong việc kiểm tra dánh giá thông qua tổ chức các hoạt động dạy và học ở trong và ngoài nhà trường. | 1,5 |
| 6 | Công tác tự học và tự bồi dưỡng: | **3,0** |
|  | - Có trên 10% giáo viên đang theo học các chương trình đào tạo (Thạc sĩ, Tiến sĩ, trung, cao cấp chính trị...) | 0,5 |
|  | - Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, hoạt động dạy học. | 0,5 |
|  | - Tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn, chuyên đề… | 0,5 |
|  | - Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá có hiệu quả. | 0,5 |
|  | - Số giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học. | 0,5 |
|  | - Tích cực tham gia các chương trình tập huấn của Sở, Bộ. | 0,5 |
| 7 | Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục của địa phương: | **3,0** |
|  | - Lập kế hoạch, triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục theo nhiệm vụ được chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục cấp trên giao. | 1,0 |
|  | - Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục so với nhiệm vụ được giao. | 1,0 |
|  | - Kiểm tra, đánh giá công tác phổ cập giáo dục theo định kỳ để có biện pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả. | 1,0 |
| 8 | Công tác quản lí, chỉ đạo của giám hiệu: | **5,0** |
|  | - Xây dựng các kế hoạch công tác, xây dựng chiến lược phát triển nhà trường. | 0,5 |
|  | - Kế hoạch công tác đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, chính xác, tính khả thi. | 0,5 |
|  | - Chủ động triển khai kế hoạch thuộc lĩnh vực công tác. | 0,5 |
|  | - Có thực hiện chế độ báo cáo định kì và đột xuất đúng tiến độ. | 0,5 |
|  | - Có kiểm tra, điều chỉnh các hoạt động giáo dục trong nhà trường theo quy định. | 0,5 |
|  | - Thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp. | 0,5 |
|  | - Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp có thẩm quyền; | 0,5 |
|  | - Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS. | 0,5 |
|  | - Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường. | 0,5 |
|  | - Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường. | 0,5 |
| 9 | Cơ sở vật chất và trang thiết bị: | **4,0** |
|  | - Khuôn viên, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập đảm bảo theo quy định của Điều lệ trường trung học. | 1,0 |
|  | - Có đủ phòng học bộ môn đạt tiêu chuẩn theo quy định. Thư viện đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. | 1,0 |
|  | - Khối phòng phục vụ học tập, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường trung học. | 1,0 |
|  | - Đủ thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập và sử dụng hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học. | 1,0 |
|  | **II. Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục:** | **10,0** |
| 1 | Kế hoạch công tác: Có kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi, tuyển sinh và Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD). | **0,5** |
| 2 | Công tác thi: | **3,0** |
|  | - Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi. | 0,25 |
|  | - Tham dự các hội nghị về thi đầy đủ, đúng thành phần; cử cán bộ, giáo viên, nhân viên làm thi theo đúng yêu cầu của Sở. | 0,75 |
|  | - Báo cáo đầy đủ, kịp thời về dữ liệu thi, đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan. | 0,5 |
|  | - Tổ chức thi nghiêm túc, an toàn; không có cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vi phạm Quy chế thi. | 1,0 |
|  | - Thực hiện lưu trữ kết quả thi đúng quy định. | 0,25 |
|  | - Tỷ lệ tốt nghiệp (so với mặt bằng chung của thành phố). | 0,25 |
| 3 | Công tác tuyển sinh: | **3,0** |
|  | - Công tác tuyên truyền. | 0,25 |
|  | - Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tuyển sinh. | 0,25 |
|  | - Tham dự các hội nghị về tuyển sinh đầy đủ, đúng thành phần. | 1,0 |
|  | - Báo cáo đầy đủ, kịp thời về dữ liệu tuyển sinh, đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan. | 0,25 |
|  | - Tuyển sinh đúng thời gian và chỉ tiêu được giao, không để xảy ra sai sót. | 1,0 |
|  | - Thực hiện lưu trữ kết quả tuyển sinh đúng quy định. | 0,25 |
| 4 | Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục: | **1,5** |
|  | - Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác KĐCLGD; hoàn thành kế hoạch công tác KĐCLGD theo chỉ đạo của Sở. | 0,25 |
|  | - Hoàn thành báo cáo tự đánh giá. | 0,75 |
|  | - Cử cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, hội thảo về công tác KĐCLGD, tham gia các đoàn đánh giá ngoài. | 0,5 |
| 5 | Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ: Thực hiện đúng quy chế quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; nhận và cấp phát bằng, chứng nhận cho học sinh đúng kế hoạch. | **1,0** |
| 6 | Chế độ báo cáo: Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định. | **1,0** |
| 7 | Điểm trừ: Mỗi vi phạm trong nội dung tương ứng trừ 0,25 điểm. |  |
|  | **III. Công tác kiểm tra nội bộ trường học:** | **10,0** |
| **1.** | Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, kế hoạch bám sát hướng dẫn của Thanh tra Sở và thực hiện nhiệm vụ năm học của Ngành; điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch cho phù hợp thực tế. | **2,0** |
| 1.1 | Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, kế hoạch bám sát hướng dẫn của Thanh tra Sở và thực hiện nhiệm vụ năm học của Ngành. | 1,5 |
| 1.2 | Điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch cho phù hợp thực tế. | 0,5 |
| 2 | Thành lập Ban kiểm tra nội bộ, đủ thành phần, có uy tín; Trưởng ban phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. | **1,0** |
| 3 | Tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ: kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất các nội dung đề ra trong kế hoạch; việc lập biên bản và lưu trữ hồ sơ kiểm tra. | **3 ,0** |
| 3.1 | Tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ: kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất các nội dung đề ra trong kế hoạch. | 2,0 |
| 3.2 | Việc lập biên bản và lưu trữ hồ sơ kiểm tra. | 1,0 |
| 4 | Thực hiện tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định không để phát sinh điểm nóng và nhiều đơn thư vượt cấp. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng công tác kiểm tra nội bộ trường học và Luật phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. | **2,0** |
| 4.1 | Thực hiện tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định không để phát sinh điểm nóng và nhiều đơn thư vượt cấp. | 1,5 |
| 4.2 | Tham gia tập huấn, bồi dưỡng công tác kiểm tra nội bộ và Luật phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. | 0,5 |
| 5 | Thực hiện xử lý sau kiểm tra đạt hiệu quả. | **1,0** |
| 6 | Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. | **1,0** |
|  | Điểm trừ: Trừ 0,5 điểm theo mỗi tiêu chí nếu không thực hiện tốt. |  |
|  | **IV. Công tác Pháp chế, cải cách hành chính:** | **10,0** |
| 1 | Có Quyết định phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ thực hiện công tác pháp chế, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật*( có Quyết định số, ngày tháng lưu tại đơn vị ).* Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do Sở GDĐT tổ chức. | **0,5** |
| 2 | Tổ chức tự kiểm tra văn bản hành chính do thủ trưởng cơ quan ban hành. Kiểm tra các văn bản: Hướng dẫn, Thông báo, Kế hoạch, Quyết định... (Lưu ý: Thẩm quyền ban hành, thể thức văn bản, đối chiếu với Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản). Phát hiện những văn bản có dấu hiệu sai về thẩm quyền ban hành, về thức thức văn bản để kịp thời đề xuất với thủ trưởng thay thế hoặc điều chỉnh đúng quy định *(Có kết quả kiểm tra và danh mục các văn bản đã kiểm tra, xử lý, kiến nghị, đề xuất ).* | **0,5** |
| 3 | Thành lập Ban phổ biến giáo dục pháp luật của đơn vị *(Quyết định số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, trích yếu nội dung).* | **0,5** |
| 4 | Ban hành kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL) năm 2018. Xác định các văn bản, nội dung cần tuyên truyền phù hợp với đối tượng học sinh *(Kế hoạch số, ký hiệu, trích yếu nội dung kèm theo bản chụp).* | **0,5** |
| 5 | Xây dựng kế hoạch “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến GDPL trong nhà trường” đến năm 2021 và tổ chức thực hiện theo lộ trình. | **0,5** |
| 6 | - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa qua các trò chơi để học sinh nắm được luật an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, quyền và bổn phận trẻ em theo Luật trẻ em đạt kết quả tốt.  - Tham gia đạt kết quả hoạt động ngoại khóa tìm hiểu pháp luật cấp trường, cấp cụm. | **0,5** |
| 7 | Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các cuộc thi do Thành phố tổ chức như Tìm hiểu Bộ luật Hình sự 2015, luật Phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm… đạt kết quả tốt *(Công văn số, ký hiệu, trích yếu nội dung kèm theo).* | **0,5** |
| 8 | Tổ chức có hiệu quả “Ngày pháp luật” tới toàn thể học sinh. | **0,5** |
| 9 | Tập huấn cho cán bộ Đoàn trường, các em học sinh, cán bộ lớp về kỹ năng phổ biến GDPL để các em tự tổ chức các hoạt động GDPL trong giờ sinh hoạt lớp *(số lần, nội dung tập huấn, số người tham gia...có hồ sơ văn bản lưu tại đơn vị).* | **0,5** |
| 10 | Tổ chức tự kiểm tra công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của  đơn vị *(số lần, nội dung kiểm tra, kết quả. Có hồ sơ văn bản lưu tại đơn vị).* | **0,5** |
| 11 | Có mô hình mới, cách làm mới sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến GDPL trong cán bộ, giáo viên hoặc học sinh đạt hiệu quả cao. Có minh chứng mô hình hoạt động và hiệu quả kèm theo. | **0,5** |
| 12 | Không có vụ việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh vi phạm pháp luật. | **1,0** |
| 13 | Phân công cán bộ đầu mối tiếp nhận hồ sơ hành chính và giải quyết đúng theo cơ chế một cửa *(Quyết định số, ngày, tháng, năm về phân công cán bộ tiếp nhận và trả kết quả).* | **0,5** |
| 14 | Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) về tuyển sinh, chuyển trường, cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ… liên quan đến người dân được công khai theo đúng quy định *(tại trang Website của trường, công khai bằng văn bản giấy tại phòng văn thư, hành chính)*, thực hiện giải quyết và trả kết quả đúng thời gian hẹn với người dân. | **1,0** |
| 15 | Bố trí cán bộ làm việc tiếp nhận hồ sơ hành chính cho công dân có thể chung với phòng làm việc của văn thư hành chính nhưng bố trí ở tầng 1 để tiện cho việc giao dịch với công dân, có đủ máy phô tô, quạt mát, bảng và bàn ghế cho công dân đến giao dịch. | **0,5** |
| 16 | Giải quyết và trả kết quả đúng hạn 100% các hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân. Không để đơn thư vượt cấp về giải quyết các TTHC. | **0,5** |
| 17 | Thực hiện đúng Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác tuyển sinh, chuyển trường, tiếp nhận học sinh…. | **0,5** |
| 18 | Tự kiểm tra, rà soát các TTHC và công tác tiếp nhận và giải quyết các TTHC hàng năm và có văn bản lưu tại đơn vị.  **Lưu ý:** Các mục đều có minh chứng kèm theo báo cáo. | **0,5** |
|  | **V. Công tác Văn phòng - Thông tin báo cáo** **- Thi đua khen thưởng:** | **10,0** |
|  | **Văn phòng - Thông tin báo cáo** | **6,0** |
| 1 | Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. | 2,0 |
|  | Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo: Báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định *(các báo cáo định kỳ, đột xuất, sơ kết, tổng kết, …).* |  |
| 2 | Thực hiện chế độ hội họp. | 1,5 |
|  | Tham dự đầy đủ các Hội nghị, Hội thảo, các cuộc họp do Sở GDĐT tổ chức và triệu tập: Tham dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần. |  |
| 3 | Công tác văn thư, lưu trữ (VT-LT): | 2,0 |
|  | - Sổ sách đăng ký công văn đi, đến đầy đủ. |  |
|  | - Lập sổ theo dõi, xử lý công văn đến. |  |
|  | - Quản lý con dấu đúng quy định. |  |
|  | - Tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản Qui phạm pháp luật và các văn bản của Thành phố, của Ngành tới cán bộ, giáo viên, nhân viên *(Biên bản hội nghị).* |  |
|  | - Ban hành kế hoạch, quy chế công tác VT-LT *(Văn bản số, ngày tháng năm ban hành).* |  |
|  | - Đảm bảo đủ trang thiết bị phục vụ công tác, kho, giá bảo quản tài liệu… |  |
| 5 | Xây dựng đơn vị, trường học cơ quan văn hóa. | 0,5 |
|  | - Cơ quan, đơn vị, trường học luôn đảm bảo xanh, sạch, đẹp. |  |
|  | - Có nội quy ra vào cơ quan, quy chế làm việc và giao tiếp, quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, NLĐ *(Văn bản số, ngày, tháng, năm ban hành).* |  |
|  | **Công tác Thi đua khen thưởng:** | **4,0** |
| 1 | Có Kế hoạch Công tác Thi đua Khen thưởng (TĐ-KT) năm học 2017-2018. | 0,5 |
| 2 | Triển khai và thực hiện đầy đủ, đúng các văn bản hướng dẫn về Công tác TĐ-KT. | 0,5 |
| 3 | Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” *(có phát động, sơ, tổng kết phong trào).* | 0,5 |
| 4 | Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Có bài viết gửi về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” gửi về Sở. | 0,5 |
| 5 | Gửi đăng ký thi đua năm học đúng mẫu, đúng thời gian qui định. | 0,5 |
| 6 | Nhập dữ liệu vào phần mềm TĐ-KT: đúng thời gian, không sai sót. | 0,5 |
| 7 | Hồ sơ TĐ-KT cuối năm học: đúng tiêu chuẩn, mẫu, thời gian, tỷ lệ qui định; quan tâm khen thưởng giáo viên trực tiếp giảng dạy, người lao động đảm bảo tỷ lệ 75 % trên tổng số khen thưởng; không có sai sót. | 1,0 |
|  | **Điểm trừ** |  |
| 1 | Chậm, muộn báo cáo định kỳ; Kế hoạch Công tác TĐ-KT. | 0,25 |
| 2 | Không có Kế hoạch TĐ-KT, Công tác VT-LT. | 0,5 |
| 3 | Không có bài viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” gửi về Sở. | 0,25 |
| 4 | Không đảm bảo chế độ thông tin báo cáo khi xảy ra vụ việc đột xuất. | 0,5 |
| 5 | Gửi đăng ký thi đua năm học về Sở chậm; Gửi hồ sơ TĐ-KT về Sở chậm, có sai sót. | 0,25 |
| 6 | Nhập dữ liệu vào phần mềm TĐ-KT không đúng với đăng ký, còn sai sót. | 0,25 |
| 7 | Quản lý con dấu sai quy định. | 0,5 |
| 8 | CB, CC ,VC, NLĐ vi phạm quy tắc ứng xử theo quy định của Thành phố. | 0,5 |
|  | **VI. Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm:** | **10,0** |
| 1 | Có đầy đủ văn bản chỉ đạo, hồ sơ về công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) theo quy định. Xây dựng kế hoạch hoạt động và có những biện pháp chỉ đạo để thực hiện kế hoạch NCKH, SKKN đạt kết quả tốt. Thực hiện đúng và có chất lượng quy trình nghiên cứu, quy trình chấm để có sản phẩm NCKH, SKKN thiết thực, hiệu quả. | 2,5 |
| 2 | 100% tổ chuyên môn đều có giáo viên viết SKKN được Sở GDĐT đánh giá, xếp loại. Không có SKKN nào mắc lỗi về sao chép. | 2,5 |
| 3 | Tổ chức tốt hoạt động phổ biến và ứng dụng hiệu quả SKKN ở đơn vị *(thể hiện ở số buổi tổ chức, số SKKN được phổ biến ứng dụng, hình thức tổ chức).* Phổ biến, ứng dụng phải thể hiện rõ tính mục đích, hiệu quả, cấp thiết của SKKN, phù hợp với thời gian, đối tượng, phạm vị áp dụng. | 2,25 |
| 4 | 100% số SKKN được các cấp công nhận lưu trữ trong thư viện trường học và sử dụng thường xuyên. | 0,75 |
| 5 | Có giáo viên hoặc học sinh tham gia nghiên cứu khoa học. | 0,5 |
| 6 | Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, phổ biến SKKN do Sở GDĐT tổ chức; nộp các loại hồ sơ, báo cáo đầy đủ và kịp thời . | 1,0 |
| 7 | Điểm thưởng: 100% SKKN gửi về Sở được đánh giá xếp loại từ C trở lên hoặc có SKKN xếp loại A hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ngành, Thành phố. | 0,5 |
| 8 | Điểm trừ: Không có SKKN nào được Sở đánh giá, xếp loại từ C trở lên (0,5 điểm). |  |
|  | **VII. Công tác tổ chức cán bộ:** | **10,0** |
| 1 | Triển khai thực hiện Kế hoạch số 10257/KH-SGD&ĐT ngày 10/10/2014 của Sở GDĐT Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. | 1,0 |
| 2 | Kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị theo đúng quy định; triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2021-2026 và rà soát quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015-2020 theo đúng quy định và đảm bảo chất lượng; thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý; ban hành đầy đủ các văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể từng chức danh trong đơn vị. | 1,0 |
| 3 | Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đảm bảo cán bộ quản lý, cán bộ diện quy hoạch, giáo viên, nhân viên đủ tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên. | 1,0 |
| 4 | Xây dựng và đề xuất kế hoạch biên chế năm học theo đúng quy định; quản lý, bố trí, sử dụng biên chế, hợp đồng theo đúng đề án vị trí việc làm đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 24/7/2017. | 1,0 |
|  | Điểm trừ:  - Đơn vị phân công giáo viên, nhân viên không đúng vị trí việc làm trừ 0,5 điểm.  - Đơn vị sử dụng hợp đồng lao động vượt quá định mức biên chế giao trừ 0,5 điểm. |  |
| 5 | Thực hiện việc ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đúng quy định. | 1,0 |
| 6 | Thực hiện tốt việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng; đánh giá chuẩn nghề nghiệp đối với cán bộ quản lý, giáo viên. | 1,0 |
|  | Điểm trừ:  Đơn vị có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên vi phạm kỷ cương, kỷ luật và bị áp dụng hình thức kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền trừ 0,5 điểm. |  |
| 7 | Triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên thuộc đơn vị. | 1,0 |
| 8 | Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết dứt điểm các thắc mắc không để tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài. | 1,0 |
|  | Điểm trừ:  Đơn vị có để tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài trừ 0,5 điểm. |  |
| 9 | Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức đúng quy định; Quản lý, sử dụng, cập nhật phần mềm quản lý nhân sự PMIS và duyệt biên chế, tiền lương hàng quý đúng thời hạn. | 1,0 |
| 10 | Nộp báo cáo và tham dự các cuộc họp đầy đủ. | 1,0 |
|  | **XIII. Công tác Tài chính, cơ sở vật chất và thống kê, kế hoạch:** | **10,0** |
|  | 1. **Đối với các trường công lập:** | **10,0** |
| 1 | Công tác tài chính: | **3,0** |
|  | - Chế độ nộp báo cáo. | 0,5 |
|  | - Chấp hành các quy định về hoạch toán, kế toán. | 0,5 |
|  | - Quản lý sử dụng nguồn kinh phí. | 0,5 |
|  | - Quy chế chi tiêu nội bộ. | 0,5 |
|  | - Thực hiện các khoản thu đúng quy định. | 0,5 |
|  | - Thực hiện công khai tài chính đúng quy định. | 0,5 |
| 2 | Công tác xây dựng sửa chữa: | **2,0** |
|  | - Quản lý sử dụng có hiệu quả nhà đất của đơn vị. | 0,5 |
|  | - Khảo sát lập Kế hoạch thiết kế, khái toán xây dựng đúng quy định hiện hành. | 0,5 |
|  | - Triển khai kế hoạch dự toán theo đúng kế hoạch được duyệt, công tác thầu, tiến độ thi công, dải ngân theo đúng yêu cầu, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, hiệu quả đầu tư, an toàn lao động, đảm bảo môi trường, chấp hành tốt các quy định quản lý đầu tư hiện hành. | 0,5 |
|  | - Chấp hành tốt các chế độ báo cáo theo đúng Thông tư 13/Bộ KH&ĐT, Quyết định số 09/QĐ-UBND thành phố Hà Nội về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố, hoàn thành đưa công trình vào hoạt động theo đúng quy định, chấp hành chế độ thanh toán theo đúng quy định. | 0,5 |
| 3 | Công tác thiết bị và trường chuẩn Quốc gia: | **2,0** |
|  | - Báo cáo và xây dựng kế hoạch về thiết bị. | 0,5 |
|  | - Mua sắm trang thiết bị. | 0,5 |
|  | - Hồ sơ quản lí, bảo quản thiết bị cơ sở vật chất và sử dụng có hiệu quả. | 0,5 |
|  | - Báo cáo và xây dựng kế hoạch chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất. | 0,5 |
| 4 | Công tác Thống kê và Kế hoạch: | **3,0** |
|  | - Báo cáo thống kê định kỳ:  + Kỳ đầu năm (0,5 điểm).  + Kỳ cuối năm (0, 5 điểm). | 1,0 |
|  | - Báo cáo kế hoạch:  + Đúng hạn (0,5 điểm).  + Chất lượng (0,5 điểm). | 1,0 |
|  | - Báo cáo ba công khai:  + Đúng hạn và chất lượng (0,5 điểm).  + Thực hiện quy chế 3 công khai đúng quy định (0,5 điểm). | 1,0 |
| 5 | \* Điểm trừ:  - Để vi phạm về công tác quản lý (0,5 điểm).  - Không đạt chỉ tiêu đã giao (0,5 điểm).  - Không nộp báo cáo (0,25 điểm/lần).  - Nộp chậm hoặc báo cáo không đạt yêu cầu (0,1 điểm/lần).  Tối đa chỉ trừ đến hết điểm của phần tiêu chí đánh giá. |  |
|  | 1. **Đối với các trường ngoài công lập:** | **10,0** |
| 1 | Công tác tài chính: | **3,0** |
|  | - Chế độ nộp báo cáo và quyết toán thuế. | 2,0 |
|  | - Có quy chế chi tiêu nội bộ. | 0,5 |
|  | - Thực hiện công khai tài chính đúng quy định. | 0,5 |
| 2 | Công tác xây dựng sửa chữa: | **2,0** |
|  | - Quản lý và sử dụng đúng mục đích nhà đất. | 1,0 |
|  | - Đầu tư, tu sửa, bảo dưỡng cơ sở vật chất. | 1,0 |
| 3 | Công tác thiết bị và trường chuẩn Quốc gia: | **2,0** |
|  | - Có đủ thiết bị tối thiểu theo quy định. | 1,0 |
|  | - Quản lí, sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học. | 0,5 |
|  | - Báo cáo và xây dựng kế hoạch chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất. | 0,5 |
| 4 | Công tác Thống kê và Kế hoạch: | **3,0** |
|  | - Báo cáo thống kê định kỳ:  + Kỳ đầu năm (0,5 điểm).  + Kỳ cuối năm (0, 5 điểm). | 1,0 |
|  | - Báo cáo kế hoạch:  + Đúng hạn (0,5 điểm).  + Chất lượng (0,5 điểm). | 1,0 |
|  | - Báo cáo ba công khai:  + Đúng hạn và chất lượng (0,5 điểm).  + Thực hiện quy chế 3 công khai đúng quy định (0,5 điểm). | 1,0 |
| 5 | \* Điểm trừ:  - Để vi phạm về công tác quản lý (0,5 điểm);  - Không đạt chỉ tiêu đã giao (0,5 điểm);  - Không nộp báo cáo (0,25 điểm/lần);  - Nộp chậm hoặc báo cáo không đạt yêu cầu (0,1 điểm/lần).  Tối đa chỉ trừ đến hết điểm của phần tiêu chí đánh giá. |  |
|  | **IX. Công tác giáo dục Chính trị tư tưởng - Học sinh sinh viên - Hoạt động ngoại khóa và Y tế trường học:** | **10,0** |
| 1 | Giáo dục Chính trị tư tưởng - đạo đức lối sống. | 1,0 |
| 2 | Công tác an ninh, an toàn trường học. | 1,0 |
| 3 | Công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. | 1,0 |
| 4 | Giáo dục pháp luật, an toàn giao thông. | 1,0 |
| 5 | Triển khai có hiệu quả công tác tư vấn học đường. | 1,0 |
| 6 | Y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm. | 1,0 |
| 7 | Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95%. | 1,0 |
| 8 | Hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao. | 1,0 |
| 9 | Công tác báo cáo. | 1,0 |
| 10 | Tham gia các cuộc họp. | 0,5 |
| 11 | Sáng kiến nổi bật. | 0,5 |
|  | **X. Công tác công đoàn:** | **10,0** |
| 1 | Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV, NV tham gia quản lý trường học | **3,0** |
|  | - Tham gia giám sát có hiệu quả việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành có liên quan đến quyền, lợi ích của CBGV, NV. | 1,5 |
|  | - Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, phát huy vai trò tổ chức của Công đoàn, làm tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBGV, NV. | 1,5 |
| 2 | Xây dựng tổ chức công đoàn | **3,5** |
|  | - Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của BCH Công đoàn. | 0,8 |
|  | - Hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn theo đúng quy định. | 0,4 |
|  | - Hoạt động Ban nữ công hiệu quả, đúng quy định. | 0,4 |
|  | - Hoạt động Ban thanh tra nhân dân theo đúng quy định . | 0,4 |
|  | - Thực hiện chế độ tài chính Công đoàn đầy đủ, đúng quy định. | 0,8 |
|  | - Tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị hội thảo, tập huấn, thực hiện đúng quy định công tác thông tin báo cáo. | 0,7 |
| 3 | Công tác tuyên truyền, vận động CBGV, NV đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động | **3,0** |
|  | - Tuyên truyền, vận động, phổ biến có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt nội quy, quy chế của đơn vị, phổ biến chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ năm học của Ngành, của Công đoàn giáo dục Hà Nội; tạo điều kiện cho CBGV, NV được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, có đảng viên mới được kết nạp. | 0,7 |
|  | - Tham gia ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, quỹ xã hội đúng thời hạn, đủ chỉ tiêu và tham gia các ủng hộ nhân đạo từ thiện của xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động *“Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có khó khăn”*. | 0,7 |
|  | - Xây dựng kế hoạch và tổ chức có hiệu quả Hội thảo chuyên môn với “*Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học*” năm học 2017 - 2018. | 0,5 |
|  | - Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả Giải thưởng “*Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo*” năm học 2017 - 2018. | 0,5 |
|  | - Tổ chức tốt “*Ngày hội văn hóa thể thao CBGV, NV*” năm học 2017 - 2018 cấp trường, tham gia cấp cụm và cấp Thành phố. | 0,6 |
| 4 | Đơn vị được cộng điểm khuyến khích trong các trường hợp sau:  - Các đơn vị tổ chức các sự kiện cho Công đoàn Ngành.  - Tham gia đại diện các cuộc thi toàn quốc đạt thành tích. | **0,5** |
| 5 | Đơn vị bị hạ 1 bậc thi đua trong các trường hợp sau:  - Nội bộ cơ quan mất đoàn kết, khiếu kiện kéo dài.  - Đơn vị có CBGV, NV vi phạm pháp luật hoặc vi phạm đạo đức nhà giáo. |  |
|  | **XI. Công tác Ứng dụng Công nghệ thông tin**: | **10,0** |
| 1 | Triển khai Sổ điểm điện tử. | 1,0 |
| a | Ban hành quy chế quản lý, sử dụng Sổ điểm điện tử tại đơn vị. | 0,5 |
| b | Kết quả thực hiện:   * 100% hồ sơ học sinh, kết quả học tập được cập nhật đầy đủ, đúng hạn. * Trên 50% hồ sơ học sinh, kết quả học tập được cập nhật đầy đủ, đúng hạn. * Dưới 50%. | 0,5  0,25  0 |
| 2 | Có phòng thực hành máy tính nối mạng:   * Đạt tỉ lệ tối đa 12 học sinh /1 máy tính. * Đạt tỉ lệ tối đa 20 học sinh /1 máy tính. * Đạt tỉ lệ tối đa 24 học sinh /1 máy tính. | 1,0  0,5  0,25 |
| 3 | Có trang thông tin hoạt động thường xuyên, có hiệu quả, cung cấp đầy đủ các chuyên mục theo TT 53/2012/TT-BGDĐT. | 1,0 |
| 4 | Có đường kết nối Internet cáp quang tốc độ tối thiểu 40Mb. | 0,5 |
| 5 | Công tác truyền thông   * Cập nhật thông tin lên hệ thống báo cáo truyền thông đạt 100% đúng thời hạn. * Cập nhật thông tin lên hệ thống báo cáo truyền thông đạt từ 50 - 80% đúng thời hạn. | 1,0  0,5 |
| 6 | Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các phần mềm phục vụ soạn bài giảng điện tử; chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học, quản lý cho giáo viên. | 1,0 |
| 7 | Tổ chức tốt ngày hội CNTT lần thứ IV. | 2,0 |
| 8 | Đơn vị có cán bộ CNTT   * Cán bộ chuyên trách. * Cán bộ kiêm nhiệm. | 1,0  0,5 |
| 9 | Các tổ bộ môn có trang bị máy tính kết nối Internet. | 0,5 |
| 10 | Cử cán bộ tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng CNTT do Sở triệu tập. | 0,5 |
| 11 | Báo cáo, thông tin đúng hạn. | 0,5 |