|  |  |
| --- | --- |
| UBND..........**TRƯỜNG...........** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN**

**Năm học..............**

**I. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

1. Họ và tên: ................................................................ Giới tính: ....................

2. Ngày tháng năm sinh: .......................... Năm vào ngành giáo dục: ...............

3. Trình độ chuyên môn: ..........................

4. Chức vụ: ..........................................

5. Nhiệm vụ được phân công: ...............................................................................

**II. NỘI DUNG THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC ............**

**1. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN**(*Trình bày việc học tập và thực hiện các nội dung bồi dưỡng thường xuyên dựa trên kế hoạch BDTX của cá nhân đã được Hiệu trưởng phê duyệt: Đạt kết quả như thế nào, rút kinh nghiệm được gì?)*

* **Nội dung 1 (30 tiết)**
* **Nội dung 2 (30 tiết)**
* **Nội dung 3 (60 tiết)**

*(Nêu đủ 04 module nghiên cứu, học tập)*

**2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

**III. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỌC TẬP NĂM HỌC 2020 - 2021***(ghi mã module, tên của 04 module trong tài liệu BDTX đối với nội dung 3).*

*.........., ngày tháng năm 2021*

**NGƯỜI VIẾT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX**

**1. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại: *(theo các tiêu chí sau)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung 1 (10 điểm)** | **Nội dung 2 (10 điểm)** | **Nội dung 3 (10 điểm)** |
| Tiếp thu kiến thức và kỹ năng (5đ) | Vận dụng kiến thức (5đ) | Tiếp thu kiến thức và kỹ năng (5đ) | Vận dụng kiến thức (5đ) | Module……….(10đ) | Module……….(10đ) | Module……….(10đ) | Module……….(10đ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Điểm ND 1: | Điểm ND 2: | Điểm trung bình ND 3: |
| Điểm TB BDTX | Xếp loại: |
|  |  |

**2. Ban Chỉ đạo đánh giá, xếp loại:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung 1 (10 điểm)** | **Nội dung 2 (10 điểm)** | **Nội dung 3 (10 điểm)** |
| Tiếp thu kiến thức và kỹ năng (5đ) | Vận dụng kiến thức (5đ) | Tiếp thu kiến thức và kỹ năng (5đ) | Vận dụng kiến thức (5đ) | Module……….(10đ) | Module……….(10đ) | Module……….(10đ) | Module……….(10đ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Điểm ND 1: | Điểm ND 2: | Điểm trung bình ND 3: |
| Điểm TB BDTX | Xếp loại: |

.........., ngày........ tháng........ năm 2022

**HIỆU TRƯỞNG**