PHÒNG GD & ĐT KINH MÔN  **PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 - 2018**

**TRƯỜNG THCS HIẾN THÀNH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NĂM SINH** | **TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN** | **CHỨC VỤ** | **CHUYÊN MÔN** | **TS TIẾT** | **GHI CHÚ** |
| ***Gốc*** | ***Hiện nay*** |
|  | **Tổ KHTN:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Văn Sinh | 1965 | ĐH Toán | ĐH Toán | H.Trưởng | 2 Đại 9A | 2 |  |
| 2 | Nguyễn Thị Hậu | 1972 | ĐH Địa | ĐH Địa | H. Phó | 4 Địa 7AC | 4 |  |
| 3 | Nguyễn Thắng Khoa | 1980 | CĐ Toán-Lý | ĐH Toán | Tổ trưởng | 8 Toán 6AB + 4Toán 7C + 3lý 7ABC+ 3 TT+ 1TC toán 6A | 19 |  |
| 4 | Mạc Văn Vương | 1982 | CĐ Toán-Lý | ĐH Toán | Tổ phó | **4 CN** **8B** +4Toán 8B + 6 Toán 9AC + 2 lý 6AC +2 Tc toán 8BC +1LĐ 7A | 19 |  |
| 5 | Vũ Thị Quyên | 1980 | CĐ Toán-Lý | ĐH Toán | Giáo viên | **4 C nhiệm 9B** +8 Toán 8AC + 4 Toán 9B + 3 BD toán 8 | 19 |  |
| 6 | Hoàng Thị Hương | 1985 | ĐH Toán | ĐH Toán | Giáo viên | 8 Tóan 7AB + 4 Toán 6C + 7 TC Toán 6BC 7ABC + 1LĐ 6C +1 BD toán 7 | 19 |  |
| 7 | Nguyễn Thị Tân | 1991 | CĐ lý-kỹ CN | ĐH lý | Giáo viên |  3 **C.nhiệm 6B** + 1Lý 6B + 3 Lý 8ABC + 6 Lý 9ABC +3 C nghệ 8ABC + 3 BD lý 8 | 19 |  |
| 8 | Nguyễn Sơn Hải | 1957 | CĐ Sinh - Hoá | CĐ Sinh - Hoá |  | 6 Sinh 6ABC + 6 Sinh 7ABC +2 Sinh 8C + 3 công nghệ 9ABC + 2TTND | 19 |  |
| 9 | Nguyễn Văn Đức | 1983 | CĐ Hoá - Sinh | ĐH Hoá  | Giáo viên | 6 Hóa 8ABC + 6 Hóa 9ABC + 2 TC Hóa 9A 8A +3BD hóa 8+2LĐ6B,7C | 19 |  |
| 10 | Phạm Thị Ngần | 1983 | CĐ Sinh - Kỹ | ĐH Sinh | Giáo viên | **3 Cnhiệm 7A** +6 Sinh9ABC+6 C.nghệ 7ABC + 4 Sinh 8AB  | 19 |  |
| 11 | Nguyễn Văn Đại | 1978 | CĐ TD - Sinh | ĐH TDTT | CTCĐ | 3CTCĐ +6TD 9ABC + 6 TD 8ABC +2TD7C +2NKTD  | 19 |  |
| 12 | Nguyễn Văn Dương | 1980 | CĐ TD | ĐH TDTT | Giáo viên |  **4 CN 7B** + 6 TD 6ABC + 4TD 7AB +3 MT 6ABC+2MT7BC | 19  |  |
|  | **Tổ KHXH** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nguyễn Thị Thuỳ | 1982 | CĐ Văn - Địa | ĐH Văn | Tổ trưởng |  5 N.văn 9B +3 Địa 9ABC +6 Địa 8ABC+ 3 TT+2Địa 7B  | 19  |  |
| 14 | Trương Xuân Trường | 1975 | CĐ Văn | ĐH Văn | Giáo viên | **4 C.nhiệm 9C** + 4N.văn 7A + 5 N.Văn 9C + 3Tc Nvăn 9ABC +3TC 7ABC | 19 |  |
| 15 | Nguyễn Thị Bưởi | 1981 | CĐ Văn - Sử | ĐH Văn | Giáo viên | **4Cnhiệm9A+**4N.văn8C+5Nvăn9A+3HĐNGLL8,7+1HN9+2TcNvăn6BC | 19 |  |
| 16 | Trần Thị Minh Tuyết | 1979 | CĐ Văn | ĐH Văn | Giáo viên |  **4 C.nhiệm 8A** +8 N.văn 8AB + 3TC N.văn 8ABC +2 C nghệ 6A+2BD N văn 8 | 19 |  |
|  17 | Phạm Thị Thuận | 1979 | CĐ Văn - Sử | ĐH Văn | Giáo viên | **3 C.nhiệm 6C** +8 N.văn 6BC + 4 C.nghệ 6BC + 4 N.văn 7C  | 19 |  |
| 18 | Vũ Thị Nguyệt | 1979 | CĐ Văn - Sử | ĐH Văn  |  | 4**C.nhiệm6A**+4N.văn6A+4Nvăn7B+2TKHĐ + 3 Sử 6ABC+1 UVBCHCĐ +1TC N văn 6A | 19 |  |
| 19 | Đoàn Thị Thuý Mừng | 1983  | CĐ Sử - CD | ĐH Sử | Giáo viên |  3 **C.nhiệm 7C** +6 Sử 7ABC + 3 Sử 8ABC + 6 Sử 9ABC +1 BD sử 8 | 19 |  |
| 20 | Mạc Thị Hạnh | 1981 | ĐH GDCD | ĐH GDCD | Giáo viên |  **4C.nhiệm8C** +3CD6ABC+3CD7ABC+3CD8ABC+3CD9ABC+3 HĐNGLL 6,9 | 19 |  |
| 21 | Lê Tuấn Hùng | 1979 | CĐ Nhạc - Đội | ĐH Nhạc | TPT | 12 ÂN 6ABC,7ABC,8ABC + 10 Đoàn đội | 22 |  |
| 22 | Dương Văn Thái | 1976 | CĐ Tiếng anh | CĐ Tiếng anh | Giáo viên | 6 Anh 6AB + 9 Anh 7ABC + 2 Anh 9B + 2 TC anh9BC | 19 |  |
| 23 | Lê Thị Lan Anh | 1990 | ĐH Tiếng anh | ĐH Tiếng anh | Giáo viên | 3 Anh 6C + 9 Anh 8ABC + 4 Anh 9AC +3BD anh 8 | 19 |  |
| 24 |  Nguyễn Thị Diệp | 1989 | CĐ MT-Đội | CĐ MT-Đội | Giáo viên | 4 MT 7A,8ABC | 4 | *HĐLT* |
| 25 | Bùi Thị Thúy | 1985 | §H §Þa | §H §Þa | Gi¸o viªn | 3 Địa 6ABC  | 3  | *HĐLT* |
|  |  **Tổ Văn phòng:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Lê Minh Công | 1990 | ĐH Kế toán | ĐH Kế toán | Kế toán | Kế toán trường học+ Bảo hiểm | 40 giờ |  |
| 27 | Nguyễn Thị Thoa | 1986 | TC TBTN | ĐH TBTV | TBTN | Thiết bị đồ dùng + TQ+TV | 20 |  |
| 28 | Phan Thị Ngoan | 1986 | TC Văn thư | TC Văn thư | Văn thư | Văn thư +y tế | 40 giờ |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Hiến Thành, ngày 27 tháng 12 năm 2017* **T/M nhà trường** |