|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN LONG BIÊN  **TRƯỜNG PTCS HY VỌNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**THÔNG BÁO KẾT QUẢ**

**ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN**

**Tháng 11 năm 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Tự đánh giá** | **Hiệu trưởng đánh giá** | | **Lý do thay đổi mức xếp loại** | |
|
| **I** | **Ban giám hiệu** | | | | | | |
| 1 | Trần Thị Minh Thảo | Hiệu trưởng | HTTNV | x | |  | |
| **II** | **Giáo viên** | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Kim Oanh | Tổ trưởng CM1 | HTTNV | HTTNV | |  | |
| 2 | Phạm Thị Minh Thủy | Tổ phó CM 1 | HTTNV | HTTNV | |  | |
| 3 | Đặng Thu Thảo | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |  | |
| 4 | Đặng Thị Loan | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |  | |
| 5 | Đoàn Mỹ Quỳnh | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |  | |
| 6 | Bùi Bích Phượng | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |  | |
| 7 | Đào Thị Hồng Năm | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |  | |
| 8 | Trần Kim Ngân | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |  | |
| 9 | Nguyễn Thị Thu Thủy | Tổ trưởng CM2 | HTTNV | HTTNV | |  | |
| 10 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | Tổ phó CM 2 | HTTNV | HTNV | | Nghỉ điều trị tai nạn. | |
| 11 | Phạm Thị Thủy | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |  | |
| 12 | Vũ Xuân Điền | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |  | |
| 13 | Trần Thị Hiếu | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |  | |
| 14 | Hoàng Hải Mạnh | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |  | |
| 15 | Phạm Thị Thu Hương | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |  | |
| 16 | Nguyễn Thế Phúc | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |  | |
| 17 | Lê Thị Huệ | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |  | |
| 18 | Ma Thị Tầm | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | |  | |
| **III** | **Nhân viên** | | | |  | |  |
| 1 | Dương T.Minh Trường | NV kế toán | HTTNV | HTTNV | |  | |
| 2 | Lê Nhật Linh | NV thư viện | HTTNV | HTNV | | Nghỉ cách ly PC dịch. | |
| **Tổng số : 21 CBGVNV** | | **- Hoàn thành xuất sắc NV: 0 đ/c; - HT tốt NV: 19 đ/c;**  **- Hoàn thành NV: 02 đ/c; Không HTNV: 0 đ/c** | | | | | |