**MẪU SỐ 03 - GVMN**

**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA**

**CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON**

*(Kèm theo Hướng dẫn số 1395/HD-SGDĐT ngày 04/6/2020 của Sở GD&ĐT)*

Trường: **Mầm non Hoàng Tân**

Số lượng giáo viên được đánh giá: 21 đ/c

Quận/Huyện/Tp,Tx: Quảng Yên. Tỉnh/Thành: Quảng Ninh

Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): 04/7/2020

1. **Kết quả xếp loại đánh giá của cơ sở giáo dục mầm non**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Kết quả đánh giá của tiêu chí**  *Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T)* | | | | | | | | | | | | | | | **Xếp loại** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Nguyễn Thị Quyết | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | T | T |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Ngân | T | T | K | T | T | T | T | T | K | K | T | T | Đ | K | T | K |
| 3 | Nguyễn Thị Tươi | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | K | K | T |
| 4 | Nguyễn Thị Dịu | T | T | K | T | T | T | T | K | T | T | T | T | Đ | K | K | K |
| 5 | Cao Thị Nguyên | T | T | K | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Đ | K | K | K |
| 6 | Trương Thị My | T | T | K | K | T | T | T | T | K | K | K | K | Đ | K | K | K |
| 7 | Hà Thị Thanh Thủy | T | T | K | T | T | T | T | T | K | K | T | T | Đ | K | K | K |
| 8 | Đoàn Hải Anh | T | T | K | K | T | T | T | T | K | K | K | K | Đ | K | K | K |
| 9 | Lê Thị Bích Nhụ | T | K | K | K | K | K | T | K | K | K | K | K | Đ | K | K | K |
| 10 | Đỗ Thị Thương | T | K | K | K | T | T | T | T | K | K | K | K | Đ | K | K | K |
| 11 | Ng T.Đức Hạnh | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | T | T |
| 12 | Phạm Thị Tâm | T | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | Đ | K | K | K |
| 13 | Đinh Thị Huê | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | Đ | K | K | K |
| 14 | Phạm Thị Hải | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | Đ | K | K | K |
| 15 | Phạm Thị Thêm | T | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | Đ | K | K | K |
| 16 | Trần Thị Nguyệt | T | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | Đ | K | K | K |
| 17 | Ngô Thị Hương | T | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | Đ | K | K | K |
| 18 | Đinh Thị Hải | T | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | Đ | K | K | K |
| 19 | Trần Thị Duyên | T | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | Đ | K | K | K |
| 20 | Đỗ Thị Ngọc Diễm | T | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | Đ | K | K | K |
| 21 | Bùi Thị Nha Trang | Đ | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | Đ | K | K | Đ |

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

a) Điểm mạnh:

- Đa số các đồng chí giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách làm việc khoa học; Có khả năng lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục theo hướng phát triển.

b) Những vấn đề cần cải thiện:

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng hoạt động nghệ thuật trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ còn hạn chế.

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

- Phát huy khả năng lập kế hoạch CS - GD theo hướng phát triển; Tiếp tục học tập để nâng cao trình độ về ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động nghệ thuật và khả năng giao tiếp Tiếng Anh cư bản.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Hoàng Tân, ngày 04 tháng 7 năm 2020* **THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON** *(ký, đóng dấu)* |

**Phạm Thị Thanh Vân**