|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GD&ĐT/UBND QUẬN ................................ **TRƯỜNG** ...................................................................... | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

# PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP CHỦ NHIỆM *(Dùng cho Giáo sinh cấp Tiểu học, THCS, THPT)*

Họ tên giáo sinh: ……………………………………………………………………………… Ngành đào tạo:

| TT | Tiêu chí đánh giá | Điểm  tối đa | Kết quả đánh giá | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần  1 | Tuần  2 | Tuần  3 | Tuần  4 | Tuần  5 |
| **I** | **Khả năng làm kế hoạch, tổ chức, chi đạo** | **4,0** |  |  |  |  |  |
| 1 | Khả năng nghiên cứu, tìm hiểu tình hình của trường, của lớp, phân loại học sinh; xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện cụ thể, chi tiết, rõ ràng, hợp lý cho từng tuần, từng công việc của cá nhân phù hợp với đặc điểm của lớp. | 1,0 |
| 2 | Khả năng tổ chức và hiệu quả của các hoạt động trong việc giáo dục học sinh. | 1,0 |
| 3 | Mức độ sâu sát, kịp thời động viên, uốn nắn các hoạt động, các quan hệ trong lớp và giáo dục các học sinh yếu, cá biệt. | 1,0 |
| 4 | Khả năng tập hợp và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường (giáo viên, phụ huynh, đoàn thể, xã hội ...) để hoàn thành nhiệm vụ. | 1,0 |
| **II** | **Thực hành các nghiệp vụ của GV chủ nhiệm** | **2,0** |  |  |  |  |  |
| 1 | Mức độ nắm bắt tình hình lớp, đội ngũ cán bộ lớp, hội cha mẹ học sinh. | 1,0 |
| 2 | Nắm vững các quy chế, quy định về nghiệp vụ sư phạm của người GV chủ nhiệm. | 0,5 |
| 3 | Khả năng thực hành đánh giá, xếp loại học lực của học sinh; cách nhận xét, xếp loại hạnh kiểm, ghi sổ điểm, học bạ,... | 0,5 |
| **III** | **Hiệu quả (trên cơ sở kết quả thi đua của lớp chủ nhiệm mà định điểm cho từng SV)** | **4,0** |  |  |  |  |  |
| 1 | Mức độ hoàn thành và kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao hàng tuần cho mỗi giáo sinh. | 2,0 |
| 2 | Căn cứ quy định của Ban Điều hành về điểm số cho lớp được lên hạng, xuống hạng hoặc giữ nguyên hạng để xác định điểm của nhóm. Tùy vào đóng góp của từng GS mà xác định điểm của từng GS. | 2,0 |
| **Tổng cộng** | | **10** |  |  |  |  |  |

**Kết quả Thực tập Chủ nhiệm** *(trung bình cộng điểm các tiết TTCN):* ……

*………………, ngày ………… tháng ………… năm …………*

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

*(ký và ghi họ tên, đóng dấu) (ký và ghi họ tên)*

*Ghi chú: - Điểm tổng hợp cho điểm lẻ đến 01 chữ số thập phân (ví dụ: 7,2; 8,3; 9,4...).*

*- Cấp Tiểu học sử dụng 5 cột đánh giá; cấp THPT, THCS sử dụng 4 cột đánh giá.*