|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ  **TRƯỜNG THCS NGUYỄN XUÊN THƯỞNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số : 35 /QĐ -THCS NXT | Hương Toàn, ngày 24 tháng 5 năm 2024 |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2023 - 2024**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN XUÂN THƯỞNG**

- Căn cứ Quyết định số: 387 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc phân cấp, ủy quyền một số nội dung về sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn thị xã;

- Căn cứ Nghị định số: 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng sư phạm trường ngày 18 tháng 5 năm 2024 kết luận về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2023 - 2024.

**QUYẾT ĐỊNH :**

**Điều 1.** Đánh giá, xếp loại 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCs Nguyễn Xuân Thưởng năm học 2023 - 2024;

*(kèm theo danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên)*

**Điều 2.** Quyết định này có Hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông, bà tổ trưởng chuyên môn, văn phòng và các cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:*  *- Phòng GD&ĐT Hương Trà (để báo cáo)*  *- Như điều 3;*  *- Lưu văn thư./.* | **HIỆU TRƯỞNG**  **Nguyễn Thìn** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANH SÁCH XẾP LOẠI VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 - 2024** | | | | | |
| *Kềm theo Quyết định số: 35 / QĐ-THCS NXT ngày 24/5/2024 của Hiệu trưởng*  *Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng* | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| STT | Họ và tên | Tự xếp loại | Xếp loại chính thức của Hiệu trưởng | Ghi chú (GV/PHT – Bộ môn dạy) |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***5*** | ***6*** |
| 1 | Trần Thị Diễm Thùy | HT Xuất sắc NV | **HT Xuất sắc NV** | GV KHTN (Hóa) |
| 2 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | HT Xuất sắc NV | **HT Xuất sắc NV** | GV Tin học |
| 3 | Trần Thị Túy Linh | HT Xuất sắc NV | **HT Xuất sắc NV** | TTCM - GV GDCD |
| 4 | Huỳnh Thị Thanh Uyên | HT Xuất sắc NV | **HT Xuất sắc NV** | TTCM - GV Mỹ thuật |
| 5 | Lê Thị Bích Lý | HT Xuất sắc NV | **HT Xuất sắc NV** | GV T.Anh |
| 6 | Lê Văn Hải | HT Xuất sắc NV | **HT Xuất sắc NV** | TPT Đội |
| 7 | Đào Anh Thư | HT Xuất sắc NV | **HT Xuất sắc NV** | GV Ngữ văn |
| 8 | Trần Thị Ánh Nguyệt | HT Xuất sắc NV | **HT Xuất sắc NV** | GV- Toán |
| 9 | Trần Duy Nam | HT Xuất sắc NV | **HT Xuất sắc NV** | GV- KHTN (Lý) |
| 10 | La Thị Vân | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- KHTN (Sinh) |
| 11 | Hoàng Thị Minh Thi | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- T. Anh |
| 12 | Nguyễn Thị Vân Anh | HT Tốt NV | HT Tốt NV | TTCM - GV Ngữ văn |
| 13 | Nguyễn Trần Quỳnh Chi | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- KHTN (Hóa) |
| 14 | Thân Thị Kiều Ly | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Toán |
| 15 | Trần Như Hoàng | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- KHTN (Sinh) |
| 16 | Nguyễn Thêm | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Tiếng Anh |
| 17 | Nguyễn Thị Diệu Phước | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Ngữ văn |
| 18 | Hà Thị Hải | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Lịch sử |
| 19 | Nguyễn Thị Thùy Trang | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Ngữ văn |
| 20 | Hồ Thị Thanh Huyền | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Âm nhạc |
| 21 | Trương Thị Vân | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV - GDTC |
| 22 | Phạm Văn Phú | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV - Toán |
| 23 | Phan Thị Minh Thư | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV - Tin học |
| 24 | Lê Thị Hồng Liên | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Toán |
| 25 | Huỳnh Thị Loan | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Lịch sử |
| 26 | Nguyễn Lê Cát Nhi | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV - Địa lý |
| 27 | Nguyễn Thị Thiết | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- GDTC |
| 28 | Nguyễn Thị Xuân | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Ngữ văn |
| 29 | Phan Nguyễn Thục Nhi | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Tiếng Anh |
| 30 | Nguyễn Thị Thảo | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Ngữ văn |
| 31 | Dương Xuân Nghiệp | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Công nghệ |
| 32 | Võ Thị Hoài Hương | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- KHTN (Lý) |
| 33 | Nguyễn Thân Hữu | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Sinh học |
| 34 | Hồ Thị Ngọc Quý | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Mỹ thuật |
| 35 | Lê Thị Thảo Nhung | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Toán, Tin học |
| 36 | Hà Thị Hợi | HT Tốt NV | HT Tốt NV | Nhân viên  Kế toán |
| 37 | Hoàng Thị Hồng Lê | HT Tốt NV | HT Tốt NV | Nhân viên  Thiết bị |
| 38 | Nguyễn Hà Trang | HT Tốt NV | HT Tốt NV | Nhân viên  Thiết bị |
| 39 | Võ Thị Hải Yến | HT Tốt NV | HT Tốt NV | Nhân viên  Y tế |
| 40 | Hồ Đắc Phước | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Toán |
| 41 | Nguyễn Xuân Thịnh | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Tiêng Anh |
| 42 | Trương Bính | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Địa lý |
| 43 | Hoàng Lê Ngọc Thu | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- GDCD |
| 44 | Lê Thị Ánh Dương | HT Tốt NV | HT Tốt NV | GV- Toán |
| 45 | Nguyễn Thị Phương Dung | Không HTNV | Không HTNV | Nhân viên  Thư viện |
| 46 | Lê Thị Hồng Hạnh | Không HTNV | Không HTNV | Nhân viên  Văn thư |