|  |  |
| --- | --- |
| UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH  **TRƯỜNG TH & THCS HOA THÁM** | **BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ**  **NĂM HỌC 2020 - 2021**  Lần 1: Thực hiện từ 07/9/2020 đến ...................) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Năm  sinh** | **Chức vụ** | **Gốc**  **Đào**  **tạo** | **Trình độ  CM**  **hiện nay** | **Môn  đào  tạo 2** | **Năm  vào ngành** | **Chuyên môn đư­ợc phân công** | | | **Công tác  kiêm nhiệm** | | **Tổng  số tiết đư­ợc  phân  công** | **Ghi chú** | |
| **Dạy môn, lớp (số tiết)** | TS tiết | **Nhiệm vụ đ­ược giao** | | TS  tiết |  |  | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | | *12* | ***13*** | *14* | |
| **1. CÁN BỘ QUẢN LÍ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Đỗ Thị Nguyên Tiêu | 1972 | HT | CĐSP  Vật lí | Th.Sỹ  QLGD |  | 1992 | Lí 9 ( 2T) | 2 | Phụ trách chung  Bí Thư chi bộ | | 17 | **19** | |  |
| 2 | Nguyễn Huy Thuật | 1977 | PHT | CĐSP Thể dục-Sinh | ĐHSP  TDTT | Sinh | 2002 | TD 6,7 (4T) | 4 | Phụ trách CM, CTCĐ | | 15 | **19** | |  |
| **2. GIÁO VIÊN TỔ KHTN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Thuy | 1986 | GV | CĐSP Toán-Lí | ĐHSP  Toán | Lí | 2007 | Toán 8,9 (8T); TCT 8,9 (2T);  Lí 6,7,8 (3T) | 13 | PBM Lí-C.nghệ (1T)  TTCM (3T) | | 4 | **17** | |  |
| 2 | Bùi Quý Dũng | 1983 | GV | CĐSP Kĩ thuật | ĐHSP  Kĩ thuật |  | 2007 | C.nghệ 6,7 (3T);  C.Nghệ 8 (1,5T) | 4,5 | TPCM (1T); TTND (2T)  C.Nhiệm 8A (4T)  Tư vấn HS (4T)  PBM Lí-C.nghệ (2T) | | 13 | **17,5** | |  |
| 3 | Nguyễn Văn Sang | 1980 | GV | CĐSP Sinh- KTNN | ĐHSP Sinh | KTNN | 2004 | Sinh 6,7,8,9 (8T)  C.Nghệ 9 (1T); **H.Tiến (8T)** | 17 | PBM Hóa-Sinh (1T) | | 1 | **18** | |  |
| 4 | Nguyễn Thị Ngọc | 1993 | GV | CĐSP Toán-Tin | CĐSP Toán-Tin |  | 2015 | Toán 6,7 (8T)  TC Toán 6,7 (2T)  **Tin TH (2)** | 12 | Thư kí HĐT (1T)  PBM Hóa-Sinh (2T)  LĐVT (2) | | 5 | **17** | |  |
| 5 | Mạc Thị Thắm | 1991 | GV | ĐHSP  TDTT | ĐHSP  TDTT |  | 2016 | Thể dục 8,9 (4T) | 4 |  | |  | **4** | |  |
| 6 | Ngô Thị Oanh  **(N.Trãi)** | 1984 | GV | CĐSP  Hoá-Sinh | ĐHSP Hóa | Sinh | 2005 | Hóa 8,9 (4T) | 4 |  | | 2 | **4** | |  |
| **3. GIÁO VIÊN TỔ KHXH.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Thị Hiền | 1980 | GV | CĐSP Ngoại ngữ | ĐHSP  Ngoại ngữ |  | 2001 | Tiếng Anh 6,7,8,9 (12T)  **TA.TH (6)= 5T** | 17 |  | |  | **17** | |  |
| 2 | Vũ Thị Nhạn | 1972 | GV | CĐSP  Văn | ĐHSP  Văn |  | 1993 | Văn 6,8 (8T);  TCV 6,8 (2T); GDCD 6(1T) | 11 | TTCM (3T)  C.Nhiệm 6A (4T) | | 7 | **18** | |  |
| 3 | Bùi Thị Hạnh | 1980 | GV | ĐHSP Sử | ĐHSP  Sử |  | 2005 | Sử 6,7,8,9 (6T);  GDCD 7,8 (2T);  GDNGLL6,7,8,9 (2T) | 10 | C.Nhiệm 7A (4T)  Thủ quỹ (5T) | | 9 | **19** | |  |
| 4 | Lương Thị Ngọc | 1989 | GV | CĐSP  Nhạc-Đội | ĐHSP  nhạc |  | 2011 | Âm nhạc 6,7,8 (3T)  Lê lợi (9) | 12 | TPT Đội (5,5T);  PBM Nghe nhìn (1T) | | 6,5 | **18,5** | |  |
| 5 | Nguyễn Văn Thái | 1980 | GV | CĐSP  Văn-Đội | ĐHSP  Văn |  | 2002 | Văn 9 (5T) ; Văn 7 (4T)  TCV 7,9 (2T);  GDCD 9 (1T) | 12 | TPCM (1T);  C.Nhiệm 9A(4T)  PT.Thể dục (2T) | | 7 | **19** | |  |
| 6 | Hoàng Đức Trọng | 1980 | GV | CĐSP  Mỹ Thuật | CĐSP  Mỹ Thuật |  | 2003 | Mĩ thuật 6,7,8,9 (4T) | 4 |  | |  | **4** | |  |
| 7 | Vũ Thị Tươi  **(N.Trãi)** | 1977 | GV | ĐHSP Địa | ĐHSP  Địa |  | 2003 | Địa 6, 8, (2T);  Địa 7, 9 (4T) | 6 |  | |  | **6** | |  |
| **4. NHÂN VIÊN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lưu Thị Thanh Thơm | 1974 | KT | TC QLKTTC | TC KTTC |  | 1997 | Kế toán |  | TTVP | |  |  | |  |
| 2 | Trần Thị Chuyền | 1985 | VT | TC  VTLT | TC VTLT |  | 2017 | Văn thư, Thư viện cấp THCS |  | CNTT (3T); TPVP | |  |  | | Hợp đồng |
|  | *Kèm theo thời khóa biểu lần: ..........................................* | | | | |  | ***Hoàng Hoa Thám***, *ngày 01 tháng 9 năm 2020*  **T/M. BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG** | | | | | | | | |