UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NỘI VỤ
Số: 1829 /SNV-CCVC
V/v danh mục tài liệu ôn thi tháng hàng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018.

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi tháng hàng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II tỉnh Quảng Ngãi năm 2018;

Sở Nội vụ thông báo Danh mục tài liệu ôn thi tháng hàng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II tỉnh Quảng Ngãi năm 2018, cụ thể như sau:

1. Danh mục tài liệu ôn thi môn Kiến thức chung và Môn chuyên môn, nghề nghiệp v.v.
   2. Câu hỏi ôn thi Môn tin học.
   3. Câu hỏi ôn thi Môn ngoại ngữ Tiếng Anh.

(Danh mục và tài liệu ôn thi môn Kiến thức chung, Môn chuyên môn, nghề nghiệp v.v., câu hỏi ôn thi môn Tiếng Anh và môn Tin học được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn).

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố thông báo cho giáo viên dự tiêu chuẩn, điều kiện thi tháng hàng biết, ôn thi./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- P. Nội vụ các huyện, thành phố;
- P. Giáo dục và Đào tạo các huyện, TP;
- Lưu VT, PCCVC.

GIÁM ĐỒC

Doàn Dũng
DANH MỤC TÀI LIỆU
ON THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III, TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II NĂM 2018
(Kèm theo Công văn số 1829/SNV-CCVC ngày 12/9/2018 của Sở Nội vụ)

A. MÔN KIẾN THỨC CHUNG (gồm nội dung on thi chung cho tất cả các bậc học và nội dung on thi riêng cho từng bậc học)

I. NỘI DUNG ON THI CHUNG CHO TẤT CẢ GIÁO VIÊN CÁC HẠNG, BÁC HỌC

   a) Chương II: Quyền, nghĩa vụ của viên chức.
   b) Chương III: Tuyển dụng, sử dụng viên chức (mục 3, 4, 5, 6, 7).
   c) Chương V: Khen thưởng và xử lý vi phạm.

2. Luật giáo dục năm 2005 (Luật số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội khóa 11)
   a) Chương II: Hệ thống giáo dục quốc dân.
      - Mục 1: Giáo dục mầm non (từ Điều 21 đến Điều 25).
      - Mục 2: Giáo dục phổ thông (từ Điều 26 đến Điều 31).
   b) Chương IV: Nhà giáo.
      - Mục 1: Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo (Điều 70, Điều 72, Điều 73 và Điều 75).
   c) Chương VI: Nhà trường, gia đình và xã hội.

3. Đào duc nhà giáo (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDDT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

II. NỘI DUNG ON THI RIÊNG CHO GIÁO VIÊN BÁC THCS VÀ THPT

1. Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học (Thống tư số 12/2011/TT-BGDDT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
   a) Chương II: Tố chức và quản lý nhà trường.
      - Điều 15. Lớp, tổ học sinh.
- Điều 16. Tố chuyển môn.

b) Chương IV: Giáo viên.

- Điều 32. Quyền của giáo viên.

2. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuan nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT)

Chương II: Chuan nghề nghiệp giáo viên trung học

- Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục.
- Điều 8. Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị, xã hội.


a) Chương I: Những quy định chung.

b) Chương II: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở.


a) Chương I: Những quy định chung.

b) Chương II: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông.

III. NỘI DUNG ÔN THI RIÊNG CHO GIÁO VIÊN BÁC TIỂU HỌC

1. Điều lệ Trường tiểu học (Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học)

a) Chương II: Tổ chức và quản lý nhà trường

- Điều 17. Lớp học, tổ học sinh, khối lớp học, điểm trường.
- Điều 18. Tổ chuyển môn

b) Chương IV: Giáo viên
- Điều 33. Giáo viên.
- Điều 34. Nhiệm vụ của giáo viên.
- Điều 35. Quyền của giáo viên.
- Điều 36. Chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên.

2. Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương II: Các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
- Điều 5. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phạm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
- Điều 7. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm.


   a) Chương I: Những quy định chung.
   b) Chương II: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

IV. NỘI DUNG ÔN THI RIÈNG CHO GIÁO VIÊN BẠC MẮM NON

1. Điều lệ trường mẫu non (Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ Trường mẫu non)

   a) Chương II: Vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý trường mẫu non, trường mẫu giáo, nhà trẻ
   b) Chương V: Giáo viên và nhân viên
      - Điều 35. Nhiệm vụ của giáo viên mẫu non.

2. Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mẫu non (Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   Chương 2: Các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mẫu non
   - Điều 5. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phạm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
   - Điều 7. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm.

3. Thông tư số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mà số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
giáo viên mẫu non.

a) Chương I: Những quy định chung.
b) Chương II: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

B. MÔN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

I. NỘI DUNG ÔN THI CHO GIÁO VIÊN THCS HÀNG III Lên Hạng II

Tài liệu Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (Nhã xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2017)

1. Chuyên đề 4: Giáo viên với công tác tư vấn học đường trong trường trung học cơ sở.
2. Chuyên đề 6: Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II.
3. Chuyên đề 7: Day học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học cơ sở.

II. NỘI DUNG ÔN THI CHO GIÁO VIÊN THPT HÀNG III Lên Hạng II

Tài liệu Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II (Nhã xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2017)

1. Chuyên đề 4: Giáo viên với công tác tư vấn học đường trong trường trung học phổ thông.
2. Chuyên đề 6: Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II.
3. Chuyên đề 7: Day học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông.

III. NỘI DUNG ÔN THI CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HÀNG IV Lên Hạng III

1. Tài liệu Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu
hoc hạng III (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2017)

1.1. Chuyên đề 7: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học.

1.2. Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bộ đường giáo viên trong trường tiểu học.


- Mô đun TH 15: Một số Phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.

IV. NỘI DUNG ÔN THI CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HÃNG III LÊN HÃNG II

1. Tài liệu Bộ đường theo tiêu chuẩn chuyên đề đánh giá học sinh tiểu học (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2017)

1.1. Chuyên đề 6: Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

1.2. Chuyên đề 10: Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển hiệu quả nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế.


- Mô đun TH 15: Một số Phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.

V. NỘI DUNG ÔN THI CHO GIÁO VIÊN MẦM NON HÃNG IV LÊN HÃNG III

1. Tài liệu Bộ đường theo tiêu chuẩn chuyên đề đánh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (Nhà xuất bản Đại học sư phạm, năm 2017)

1.1. Chuyên đề 6: Xây dựng môi trường tâm lý - xã hội trong giáo dục trẻ ở
trường mầm non.

1.2. Chuyên đề 10: Tổ chức, huy động công động tham gia giáo dục trẻ mầm non.

1.3. Chuyên đề 11: Đào duc của giáo viên mầm non trong xử lý tình huống sự phạm ở trường mầm non.

2. Tài liệu thực hiện chương trình giáo dục mầm non

VI. NỘI DUNG ÔN THI CHO GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III LÊN HẠNG II

1. Tài liệu Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (Nhà xuất bản Đại học sư phạm, năm 2017)

1.1. Chuyên đề 4: Kĩ năng quản lí xung đột.

1.2. Chuyên đề 8: Nghiên cứu khoa học sử dụng dụng trong giáo dục mầm non.

1.3. Chuyên đề 10: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong phát triển năng lực nghề nghiệp dưới hình thức nghiên cứu bài học.

2. Tài liệu thực hiện chương trình giáo dục mầm non.