**PHỤ LỤC 1 : Bảng phân công giảng dạy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Trình độ chuyên môn** | **Nhiệm vụ được phân công (theo định biên)** | **Số tiết  kiêm nhiệm** | **Số tiết thực dạy** | **Tổng số tiết thực tế** | **Ghi chú** |
| 1 | Phạm Văn Thịnh | ĐH Toán | Hiệu trưởng; HN 9 | 17 | 2 | **19** |  |
| 2 | Trương Thị Minh Nguyệt | ĐH Toán | Phó hiệu trưởng, Giảngdạy môn Toán | 15 | 4 | **19** |  |
| 3 | Đặng Thị Thanh | CĐ Toán Lý, ĐH Toán | Giảng dạy môn Toán, Vật lý |  | 15 | **15** |  |
| 4 | Nguyễn Thu Hải | ĐH Ngữ văn | GVCN (7B3); Giảng dạy môn Ngữ văn, Giáo dục địa phương | 4 | 14 | **18** |  |
| 5 | Hà Thu Dung | CĐ Văn Sử,  ĐH Ngữ văn | GVCN (9D1); Giảng dạy môn Ngữ văn, Lịch sử; Chủ tịch Công đoàn | 7 | 12 | **19** |  |
| 6 | Nguyễn Thị Anh Vân | ĐH Toán | GVCN 7B2); Giảng dạy môn Toán, Vật lý | 4 | 15 | **19** |  |
| 7 | Doãn Thị Thu Trang | ĐH Vật lý | GVCN (8C1); Giảng dạy môn Vật Lý,KHTN | 4 | 15 | **19** |  |
| 8 | Ngô Thị Minh Hà | CĐ Toán Lý Tin, ĐH Toán | Trưởng ban Thanh tra nhân dân; GVCN (8C2); Giảng dạy môn Toán | 6 | 13 | **19** |  |
| 9 | Nguyễn Thị Thúy | CĐ Văn, Sử, GDCD | GVCN (8C3); Giảng dạy môn Ngữ văn, Lịch sử; Ủy viên BCH Công đoàn | 5 | 14 | **19** |  |
| 10 | Nguyễn Thu Trang | ĐH Âm nhạc | Giảng dạy môn Âm nhạc |  | 18 | **18** |  |
| 11 | Vũ Thị Minh Trang | ĐH Ngữ văn | GVCN (6A2); Giảng dạy môn Ngữ văn, HĐTN-HN; Tổ phó tổ KHXH. | 5 | 14 | **19** |  |
| 12 | Trần Thị Thủy | ĐH Văn, Sử | GVCN (9D3); Giảng dạy môn Ngữ văn, Lịch sử. | 4 | 15 | **19** |  |
| 13 | Phạm Thị Ánh Tuyết | CĐ Toán Lý Tin, ĐH Toán | GVCN (9D2); Giảng dạy môn Toán; Tổ trưởng tổ KHTN. | 7 | 12 | **19** |  |
| 14 | Lương Thị Thanh Xuân | ĐH Ngữ văn | Tổng phụ trách Đội; Giảng dạy môn Ngữ văn | 9,5 | 9 | **18,5** |  |
| 15 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | CĐ Văn, Sử, GDCD | GVCN (6A3), Giảng dạy môn Ngữ văn, Lịch sử, NGLL; Thư ký Hội đồng | 6 | 13 | **19** |  |
| 16 | Nguyễn Thị Sen | CĐ Sinh - Địa; ĐH Sinh; | Giảng dạy môn Sinh học, Địa lý; Tổ phó tổ KHTN. | 1 | 17 | **18** |  |
| 17 | Trần Thị Thạch | ĐH Tiếng Anh | Giảng dạy môn Tiếng Anh |  | 19 | **19** |  |
| 18 | Nguyễn Thị Hồng | CĐ Sinh Hóa, ĐH Hóa | Giảng dạy môn Hóa học, KHTN, Sinh |  | 18 | **18** |  |
| 19 | Nguyễn Thị Xuân | CĐ TDTT | Giảng dạy môn GDTC, Thể dục |  | 18 | **18** |  |
| 20 | Bùi Thị Hồng | ĐH Tiếng Anh | Giảng dạy môn Tiếng Anh; Tổ trưởng tổ KHXH, NGLL | 3 | 16 | **19** |  |
| 21 | Vũ Thị Thơm | ĐH Mĩ thuật | GVCN (7B1); Giảng dạy môn Mĩ Thuật; NGLL | 4 | 14 | **18** |  |
| 22 | Nguyễn Thị Hồng | ĐH GDCD | Giảng dạy môn GDCD |  | 18 | **18** |  |
| 23 | Nguyễn Thị Thảo | ĐH Sinh | GVCN (6A1); Giảng dạy môn Sinh học, KHTN | 4 | 13 | **17** |  |