|  |  |
| --- | --- |
|  UBND HUYỆN KIM ĐỘNG **TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THANH**  |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  |

**THÔNG BÁO**

**KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG**

***Tháng 2/2025***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Cá nhân tự xếp loại**  | **Kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền** | **Lý do thay đổi mức xếp loại***(nếu có)* |
| Điểm | Trong đó: Điểm thưởng | Mức xếp loại | Điểm | Trong đó: Điểm thưởng | Mức xếp loại |
| 1 | Nguyễn Thị Thanh Hương  | Phó hiệu trưởng  | 90 | 3 | HTXSNV | 90 | 3 | HTXSNV |  |
| 2 | Trần Thị Thu Huyền  | Giáo viên | 90 | 8,5 | HTXSNV | 90 | 8,5 | HTXSNV |  |
| 3 | Nguyễn Thị Lan Anh  | Giáo viên | 89,5 | 8 | HTTNV | 89,5 | 8 | HTTNV |  |
| 4 | Trần Thị Ngọc Bích  | Giáo viên | 84 | 3 | HTTNV | 84 | 3 | HTTNV |  |
| 5 | Lê Thị Hà  | Giáo viên | 84,5 | 3 | HTTNV | 84,5 | 3 | HTTNV |  |
| 6 | Phạm Thị Vân Hà  | Giáo viên | 86,5 | 4 | HTTNV | 86,5 | 4 | HTTNV |  |
| 7 | Tường Thị Thu Hà | Giáo viên | 86 | 3 | HTTNV | 86 | 3 | HTTNV |  |
| 8 | Trần Thị Mận  | Giáo viên | 84 | 4 | HTTNV | 84 | 4 | HTTNV |  |
| 9 | Nguyễn Thị Diễn  | Giáo viên | 80 |  | HTTNV | 80 |  | HTTNV |  |
| 4 | Mai Thùy Dung  | Giáo viên | 82,5 | 2 | HTTNV | 82,5 | 2 | HTTNV |  |
| 11 | Nguyễn Thị Ngà  | Giáo viên | 84 | 2,5 | HTTNV | 84 | 2,5 | HTTNV |  |
| 12 | Trần Thị Dung  | Giáo viên | 82,5 | 1 | HTTNV | 82,5 | 1 | HTTNV |  |
| 13 | Nguyễn Thị Ngọc Thúy  | Giáo viên | 86,5 | 4,5 | HTTNV | 86,5 | 4,5 | HTTNV |  |
| 14 | Phạm Thị Thu Hà  | Giáo viên | 89,5 | 8 | HTTNV | 89,5 | 8 | HTTNV |  |
| 15 | Nguyễn Thị Hải Ninh | Giáo viên | 84 | 3 | HTTNV | 84 | 3 | HTTNV |  |
| 16 | Bùi Thị Hạnh  | Giáo viên | 92,5 | 10 | HTXSNV | 92,5 | 10 | HTXSNV |  |
| 17 | Nguyễn Thị Phương  | Giáo viên | 91,5 | 10 | HTXSNV | 91,5 | 10 | HTXSNV |  |
| 18 | Trần Thị Hương  | Giáo viên | 60 |  | HTNV | 60 |  | HTNV |  |
| 19 | Nguyễn Thị Hương | Giáo viên | 83,5 | 4 | HTTNV | 83,5 | 4 | HTTNV |  |
| 20 | Nguyễn Thị Tuyết Lan  | Giáo viên | 89,5 | 7,5 | HTTNV | 89,5 | 7,5 | HTTNV |  |
| 21 | Hồ Thị Ánh  | Giáo viên | 91,5 | 10 | HTXSNV | 91,5 | 10 | HTXSNV |  |
| 22 | Bùi Hạnh Huyên  | Giáo viên | 89 | 7 | HTTNV | 89 | 7 | HTTNV |  |
| 23 | Lương Thị Thu Huyền  | Giáo viên | 89 | 7,5 | HTTNV | 89 | 7,5 | HTTNV |  |
| 24 | Đào Thị Hường  | Giáo viên | 87,5 | 6 | HTTNV | 87,5 | 6 | HTTNV |  |
| 25 | Trần Quốc Thạch  | Giáo viên | 83,5 | 2 | HTTNV | 83,5 | 2 | HTTNV |  |
| 26 | Lương Thị Hiền  | Thư viện | 84 | 0 | HTTNV | 84 | 0 | HTTNV |  |
| 27 | Đặng Thị Lan  | Kế toán  | 83 | 0 | HTTNV | 83 | 0 | HTTNV |  |
| *28* | *Trần Thị Hạnh* | *Giáo viên* |  |  |  |  |  |  | *Nghỉ sinh con* |

 *Ngọc Thanh, ngày 25 tháng 02 năm 2025*

 **HIỆU TRƯỞNG**

 ***Phạm Thị Ngọc Bích***