**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA KHỐI THCS NĂM HỌC 2016 - 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đơn vị** | **Đơn vị chấm** | | | | | | **Quận chấm** | | | | | | **Lý do cộng trừ điểm** |
| TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | Điểm thưởng | Tổng | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | Điểm thưởng | Tổng |
| **1** | Thạch Bàn | 10 | 15 | 59 | 15 | 1 | **100** | 10 | 15 | 50 | 15 | 0 | **90** | - Mục 3.2: Trừ 1đ vì tổ chức nhưng không được khen thưởng.  - Thiếu mục 3.4  - Không có điểm thưởng |
| **2** | Giang Biên | 10 | 15 | 52 | 13 | 0 | **90** | 10 | 15 | 43.5 | 13 | 0 | **81.5** | - Mục 3.2: Trừ 1đ có tổ chức giải chạy báo nhưng không được khen thưởng.  - Thiếu mục 3.4  - Mục 3.8 chỉ được 1,5đ vì có 02 giải cấp quận: 01 giải nhì và 01 giải ba. |
| **3** | Sài Đồng | 10 | 15 | 55 | 15 | 1 | **96** | 10 | 15 | 47,5 | 15 | 0 | **87,5** | - Mục 3.2 chỉ được 3đ là do tổ chức nhưng không được khen thưởng.  - Thiếu mục 3.4  - Mục 3.5 chỉ tính tối đa là 5đ chứ ko phải là 10đ  - Mục 3.8 không có điểm vì hs tham gia thi đấu Thành phố ko có thành tích. |
| **4** | Long Biên | 10 | 15 | 58 | 14 | 0 | **97** | 10 | 15 | 50 | 14 | 0 | **89** | - Mục 3.2 chỉ được 4đ do chỉ được cấp quận khen  - Thiếu mục 3.4  - Mục 3.5 chỉ được 5đ chứ ko phải 10đ  - Mục 3.8 chỉ được 4đ |
| **5** | ĐT Việt Hưng | 10 | 15 | 57 | 12 | 5 | **97** | 10 | 15 | 51 | 15 | 2 | **93** | - Thiếu mục 3.4  - Mục 3.5 tính 5đ chứ ko phải 10đ  - Tiêu chuẩn 4 được 15đ  - Điểm thưởng 2đ tài trợ cho Công đoàn GD quận tổ chức giải và CLB  Bóng đá quận tập luyện. |
| **6** | Ngô Gia Tự | 10 | 15 | 55 | 15 | 0 | **95** | 10 | 15 | 51 | 15 | 0 | **91** |  |
| **7** | Cự Khối | 10 | 15 | 47 | 15 | 0 | **86** | 10 | 15 | 39,5 | 15 | 0 | **79,5** | - Mục 3.7: Trường chỉ đạt 01 giải nhất cấp quận nên chỉ được 1,5đ  - Mục 3.8: Trường không có học sinh đạt giải thành phố nên ko có điểm |
| **8** | Đức Giang | 10 | 15 | 58 | 15 | 5 | **103** | 10 | 15 | 48,5 | 15 | 0 | **88.5** | - Mục 3.2: trừ 2đ vì nhà trường có tổ chức giải chạy báo nhưng không được khen.  Điểm đạt 3đ  - Thiếu mục 3.4: Trường tham gia thi đấu dầy đủ các môn thể thao cấp quận.  - Mục 3.7: trừ 7,5đ vì chỉ đạt 01 giải nhất và 01 giải Nhì cấp quận.  điểm đạt 2,5đ  - Mục 3.8: trừ 2đ vì thi đấu Thành phố chỉ đạt 02 giải nhất và 01 giải Nhì.  Điểm đạt 8đ  - Không có điểm Thưởng vì không phải tài trợ, đỡ đầu cho đội tuyển của quận  tham gia tập luyện. |
| **9** | Ngọc Thụy | 10 | 15 | 58 | 15 | 5 | **103** | 10 | 15 | 41 | 15 | 0 | **81** | - Mục 3.1 cộng 1đ có phong trào TDTT hàng ngày  - Thiếu mục 3.4: Tham gia thi đấu đầy đủ các môn Thể thao do quận tổ chức  - Mục 3.7: Không có điểm vì ko đạt giải cấp quận.  3.8: trừ 7đ vì chỉ đạt 01 giải nhất nội dung Bóng dá: từ 10đ xuống 3đ  - Không có điểm thưởng: Trường chỉ tài trợ cho CLB của Phường  (Trong tiêu chí phải là đội tuyển hoặc CLB Của quận).  giáo Viên dạy giỏi cấp trường không được cộng điểm đối với khối THCS. |
| **10** | Việt Hưng | 10 | 15 | 43,5 | 15 | 2 | **85,5** | 10 | 15 | 44 | 15 | 2 | **86** | - Mục 3.7: cộng them 0,5đ vì tổng giải đạt được HKPĐ cấp quận là:  3 giải nhì và 3 giải ba. Điểm đạt 6đ  - Thiếu mục 3.8: Trường có VĐV đại diện cho quận Tham gia thi đấu Thành phố.  Không có điểm |
| **11** | Bồ Đề | 10 | 15 | 51 | 15 | 6 | **91** | 10 | 15 | 41,5 | 15 | 0 | **81,5** | - Mục 3.2: đạt 3đ tổ chức giải chạy báo nhưng không được khen thưởng.  - Chưa nghiên cứu kỹ hướng dẫn chấm điểm nhầm các mục:  3.6 thành 3.4, chưa tách riêng mục 3.4 và mục 3.5 và thiếu mục 3.7 và 3.8  - Mục 3.7: đạt 3,5đ đạt 01 nhất và 02 giải Nhì. |
| **12** | Ngọc Lâm | 10 | 15 | 60 | 15 | 7 | **107** | 10 | 15 | 57 | 15 | 2 | **99đ** | - Mục 3.8: Trừ 1đ vì đạt 03 giải nhất thành phố Tổng là 9đ.  - Trừ 5đ chỉ tính điểm cộng tài trợ cho đội Bóng đá U13 tham dự vòng  chung kết .Bóng đá học đường tại đăk lăk. Điểm đạt thuuowngr là 2đ |
| **13** | Ái Mộ | 10 | 15 | 59 | 15 | 0 | **99** | 10 | 15 | 47,5 | 15 | 2 | **89,5** | - Thiếu mục 3.4: Tham gia đầy đủ các môn thể thao cấp quận  - Mục 3.7: Trừ 7,5đ vì chỉ đạt: 01 giải Nhì và 03 giải Ba cấp quận.  Điểm đạt 2,5đ  - Mục 3.8: Trừ 4đ VĐV thi đấu Thành phố đạt: 02 HCB và 02 HCĐ.  Điểm đạt 6đ  - Điểm Thưởng: Trừ 5đ chỉ được cộng 2đ do có em  Trần Hương Quỳnh tham gia thi đấu môn Karatedo toàn quốc đạt HCB.  Còn em Nguyễn Thẩm Nhu thuộc năm học 201 5 – 2016 nên ko được cộng điểm. |
| **14** | Phúc Đồng | 10 | 15 | 45 | 14 | 1 | **85** | 10 | 15 | 38 | 15 | 1 | **79** | - Mục 3.2 trừ 2đ có tổ chức nhưng không được khen thưởng. đạt 3đ  - Thiếu mục 3.4  - Thiếu mục 3.7 và 3.8: không có thành tích cấp quận và Thành phố |
| **15** | Phúc lợi | 10 | 15 | 53 | 14 | 1 | **93** | 10 | 15 | 54 | 14 | 1 | **94** | - Mục 3.2: cộng thêm 1đ. Tổ chức được Thành phố khen thưởng. điểm đạt 5đ |
| **16** | Thượng Thanh | 10 | 15 | 60 | 15 | 5 | **105** | 10 | 15 | 53,5 | 15 | 0 | **93,5** | - Mục 3.2: Trừ 1đ vì tổ chức được quận khen. Điểm đạt 4đ  - Thiếu mục 3.4: Trường tham gia thi đấu đầy đủ các môn thể thao quận tổ chức  - Mục 3.8: Trừ 5đ vì chỉ đạt 01 HCV và 01 HCB. Điểm đạt 5đ  - Không có điểm thưởng vì không tài trợ cho đội tuyển của quận. |
| **17** | Gia Thụy | 10 | 15 | 58 | 15 | 2 | **100** | 10 | 15 | 49,5 | 15 | 0 | **89,5** | - Mục 3.2: Trừ 1đ vì là đơn vị tổ chức nhưng chỉ được cấp quận khen thưởng.  - Chưa chia rõ mục 3.4 và mục 3.5.  - Không có điểm thưởng vì thành tích đạt được thuộc về năm học 2015 – 2016. |

**BẢNG TỔNG HỢP THỨ TỰ XẾP HẠNG KHỐI THCS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Tên đơn vị** | **Tổng điểm** | **Thứ tự** |
| 1 | Ngọc Lâm | 99 | **1** |
| 2 | Phúc Lợi | 94 | **2** |
| 3 | Thượng Thanh | 93,5 | **3** |
| 4 | ĐT Việt Hưng | 93 | **4** |
| 5 | Ngô Gia Tự | 91 | **5** |
| 6 | Thạch Bàn | 90 | **6** |
| 7 | Ái Mộ | 89,5 | **7** |
| 8 | Gia Thụy | 89,5 | **7** |
| 9 | Long Biên | 89 | **8** |
| 10 | Đức Giang | 88,5 | **9** |
| 11 | Sài Đồng | 87,5 | **10** |
| 12 | Việt Hưng | 86 | **11** |
| 13 | Bồ Đề | 81,5 | **12** |
| 14 | Giang Biên | 81,2 | **12** |
| 15 | Ngọc Thụy | 81 | **13** |
| 16 | Cự Khối | 80 | **14** |
| 17 | Phúc Đồng | 80 | **15** |