**TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂMĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
XÂY DỰNG “TRƯỜNG HỌC XANH”**

*(Ban hànhkèmKếhoạchsố 9009/KHLS-STNMT-SGDĐTngày 17 tháng 9 năm 2018 vềtổchứcHộithiXâydựng“TrườnghọcXanh”)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tiêuchí** | **Thangđiểmđánhgiá** |
| **1**  | **Nhómtiêuchívềquảntrị** | **10điểm** |
|  | *Cókếhoạchthựchiệncụthể (xácđịnhmụctiêu,cácgiảiphápphùhợp, tiếnđộthựchiện, phâncôngnhiệmvụcụthểvàcửcánbộ, giáoviên, CNVphụtráchchươngtrình)**Cóhìnhthứctheodõi, đánhgiákếtquảthựchiệncácgiảipháp, hoạtđộngbảovệmôitrườngcủatrường**Cóthànhlậpcácđội/nhómhọcsinhnòngcốtthamgiathựchiệnChươngtrình (đốivớicáctrường THPT)**Cóhìnhthứcgiámsát, khenthưởng GV, CBCNV, họcsinhtíchcựcthamgiacáchoạtđộngbảovệmôitrường* |  |
| **2** | **Nhómcáctiêuchívềcơsởvậtchất -côngtrình** | **20 điểm** |
| *2.1* | ***Nănglượng****Cócácgiảiphápthôngthoáng,lấygió,lấysángtựnhiên**Cósửdụngcácthiếtbịtiếtkiệmđiện (hệthốngđèn,quạt,máylạnh…)**Cósửdụngnănglượngmặttrời**Cócácsángkiến, giảiphápkhácvềtiếtkiệmnănglượng* | 4 |
| *2.2* | ***Nước****Cósửdụngcácthiếtbịtiếtkiệmnước(thiếtbịvệsinh, tướicây…)**Cóhìnhthứctáisửdụngnước**Cócácsángkiến, giảiphápkhácvềtiếtkiệmnước* | 4 |
| *2.3* | ***Quảnlýchấtthảirắn****Cóbốtríhệthốngthùngchứaphânloạichấtthảirắnsinhhoạt(tạilớphọc, vănphòng, sântrường,bếpăn,căn tin...)phùhợpvớitìnhhìnhphátsinhchấtthảitạitrường.* *Khuvựclưuchứachấtthảirắnphùhợp**Quycách, sốlượngvàbốtríthùngráchợplý* | 6 |
| *2.4* | ***Mảngxanh****Cóhệthốngcâyxanh (câybóngmát, dâyleo,câycảnh…)phùhợpnhucầuhoạtđộngcủatrườngvàhàihòavớikhônggianchungcủatrường (sântrường, hànhlang, vănphòng, lớphọc…)đượcchămsóctốtgópphầntạobóngmát, cảithiệnchấtlượngkhôngkhí, điềukiện vikhíhậu,tạocảnhquanxanh.* | 4 |
| *2.5* | ***Vậtliệu****Sửdụngvậtliệuthânthiệnmôitrườngtrongxâydựng, sửachữa,cảitạo (ưutiênvậtliệuxâydựngtừtựnhiên, vậtliệutáichế,gạchkhôngnung,sơncóhàmlượngthấpchất bay hơi* | 2 |
| **3** | **Nhómcáctiêuchívềthựchànhbảovệmôitrường** | **40điểm** |
| *3.1* | ***Giữgìnvệsinhmôitrường****Khuvựcsântrườngsạch, khôngrác**Khuvựclớphọcsạch, khôngrác**Khuvựccăn tin, bếpănsạch, khôngrác**Khuvựcnhàvệsinhsạch, khôngrác, khôngmùikhóchịu**Khuvựctrướccổngtrườngsạch, khôngrác, khôngtồnđọngrácthải**Khuvựclưuchứarácsạch, khôngnướcròrỉ, khôngmùikhóchịu* | 15 |
| *3.2* | ***Tiếtkiệmnănglượng****Cótheodõilượngđiệnsửdụng**Hiệuquảtrongtiếtkiệmđiện (dựatrênlượngđiệntiêuthụ)* | 5 |
| *3.3* | ***Tiếtkiệmnước****Cótheodõilượngnướcsửdụng**Hiệuquảtrongtiếtkiệmnước (dựatrênlượngđiệntiêuthụ)* | 5 |
| *3.4* | ***Chấtthảirắn****Cócácsángkiến, giảiphápgiảmchấtthải,tăngcườngtáisửdụng, táichếchấtthải (vd: giảipháphạnchếsửdụngnướcđóng chai, tiếtkiệmgiấy, táisửdụngtáichếchấtthảilàmđồdụngvậtdụngtạilớp, đồdùngdạyhọc...)**Chấtthảirắnsinhhoạtđượcphânloạiđúng (kếtquảphânloạithựctế)* | 15 |
| **4** | **Nhómcáctiêuchívềgiáodụcvàtruyềnthôngvềbảovệmôitrường** | **30điểm** |
| *4.1* | *Cótíchhợp/lồngghépnội dung bảovệmôitrườngvàocácmônhọc ở cáccấplớp* | 10 |
| *4.2* | *Cócáchoạtđộngtruyềnthôngvềbảovệmôitrường(lồngghéptrongsinhhoạtđầutuần, sinhhoạtlớp, hộithi,câulạcbộ/đội/nhómmôitrường, bản tin…)*  | 10 |
| *4.3* | *Cócácquyđịnh/chỉdẫncụthểthựchiệntiếtkiệmđiện, nước, tàinguyênvàđượcphổbiếntớigiáoviênvàhọcsinh* | 5 |
| *4.4* | *Cócáchìnhthứcthông tin đếnhọcsinhvàphụhuynhvềChươngtrìnhxâydựng “TrườnghọcXanh” củatrường* | 2 |
| *4.5* | *Cóthamgiacáchoạtđộngbảovệmôitrườngcủacủađịaphương, thànhphố* | 2 |