|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông  Trường Tiểu học Phú Thành B2 | | | | |  | | | | | | | | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ––––––––––– | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THỐNG KÊ THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Tính đến ngày 25 tháng 04 năm 2018) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Số**  **TT** | | **ĐƠN VỊ / HỌ TÊN** | **Ngày, tháng, năm sinh** | | **Chức vụ, chức danh** | | **Các nhiệm vụ đang đảm nhận** | | **Năm tuyển dụng** | | **Ngạch (Chức danh nghề nghiệp) hiện đang giữ** | | **Trình độ chuyên môn cao nhất** | | | | | **Trình độ ngoại ngữ** | **Trình độ tin học** | **Chứng chỉ, bồi dưỡng nghiệp vụ** | |
| **Nam** | **Nữ** | **Vào cơ quan nhà nước** | **Vào đơn vị đang làm việc** | **Trình độ đào tạo** | | **Chuyên ngành đào tạo** | **Hệ đào tạo** | |
|
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | | *6* | | *7* | *8* | *9* | | *10* | | *11* | *12* | | *13* | *14* | *15* | |
| 1 | | Đinh Văn Mỹ | 20/10/1965 |  | Hiệu trưởng | | Quản lý trường học | | 1986 | 2011 | V070308 | | Cao đẳng | | Tiểu học | Chính qui | |  | Trình độ A |  | |
| 2 | | Đào Mộng Thu |  | 29/06/1981 | Phó Hiệu trưởng | | Quản lý trường học | | 2005 | 2006 | V070307 | | ĐHSP | | Tiểu học | Từ xa | | Bậc A2 Tiếng Anh | Trình độ A |  | |
| 3 | | Nguyễn Tấn Huy | 02/12/1988 |  | Tổ Trưởng chuyên môn | | GV dạy Tiểu học lớp 1 | | 2011 | 2011 | V070308 | | ĐHSP | | Tiểu học | Vừa làm - Vừa học | | Bậc A2 Tiếng Anh | Trình độ B |  | |
| 4 | | Nguyễn Kim Thanh Phương |  | 18/06/1990 | Tổ Trưởng chuyên môn | | GV dạy Tiểu học lớp 5 | | 2011 | 2011 | V070308 | | ĐHSP | | Tiểu học | Vừa làm - Vừa học | | Bậc A2 Tiếng Anh | Trình độ A |  | |
| 5 | | Đặng Thị Thúy Loan |  | 01/02/1991 | Tổ Trưởng Văn phòng | | Y tế | | 2014 | 2014 | 16121 | | Trung cấp | | Dược tá | Chính qui | |  | Trình độ A |  | |
| 6 | | Nguyễn Thanh Triều |  | 30/09/1989 | Tổ Phó chuyên môn | | GV dạy Tiểu học lớp 3 | | 2012 | 2012 | V070307 | | ĐHSP | | Tiểu học | Chính qui | | Trình độ B Tiếng Anh | Trình độ B |  | |
| 7 | | Thái Vũ Linh | 01/01/1989 |  |  | | GV. dạy tiểu học | | 2012 | 2012 | V070411 | | ĐHSP | | Thể dục - Thể thao | Chính qui | | Trình độ B Tiếng Anh | Trình độ B |  | |
| 8 | | Đoàn Thị Trúc Phương |  | 10/05/1990 |  | | Thiết bị | | 2013 | 2013 | 01007 | | Chưa qua đào tạo | |  |  | | Trình độ A Tiếng Anh | Trình độ B |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Số**  **TT** | | **ĐƠN VỊ / HỌ TÊN** | **Ngày, tháng, năm sinh** | | **Chức vụ, chức danh** | | **Các nhiệm vụ đang đảm nhận** | | **Năm tuyển dụng** | | **Ngạch (Chức danh nghề nghiệp) hiện đang giữ** | | **Trình độ chuyên môn cao nhất** | | | | | **Trình độ ngoại ngữ** | **Trình độ tin học** | **Chứng chỉ, bồi dưỡng nghiệp vụ** | |
| **Nam** | **Nữ** | **Vào cơ quan nhà nước** | **Vào đơn vị đang làm việc** | **Trình độ đào tạo** | | **Chuyên ngành đào tạo** | **Hệ đào tạo** | |
|
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | | *6* | | *7* | *8* | *9* | | *10* | | *11* | *12* | | *13* | *14* | *15* | |
| 9 | | Nguyễn Thị Ánh Hồng |  | 28/07/1992 |  | | GV dạy Tiểu học lớp 4 | | 2013 | 2015 | V070308 | | CĐSP | | Tiểu học | Chính qui | | Trình độ A Tiếng Anh | Trình độ B |  | |
| 10 | | Phạm Văn Tiền | 21/10/1989 |  |  | | GV. Tổng phụ trách | | 2013 | 2017 | V070412 | | CĐSP | | Địa - CT.Đội | Chính qui | | Trình độ B Tiếng Anh | Trình độ B |  | |
| 11 | | Diệp Thị Thúy Nương |  | 04/04/1988 |  | | GV dạy Tiểu học lớp 2 | | 2012 | 2015 | V070307 | | ĐHSP | | Giáo dục tiểu học | Chính qui | | Trình độ B Tiếng Anh | Trình độ A |  | |
| 12 | | Võ Thị Thùy Linh |  | 01/01/1988 |  | | GV. dạy tiểu học | | 2011 | 2011 | V070308 | | ĐHSP | | Tiểu học | Vừa làm - Vừa học | | Bậc A2 Tiếng Anh | Trình độ B |  | |
| 13 | | Nguyễn Thị Kim Thoa |  | 02/09/1987 |  | | GV. dạy tiểu học | | 2010 | 2010 | V070412 | | ĐHSP | | Mỹ thuật | Vừa làm - Vừa học | | Bậc A2 Tiếng Anh | Trình độ B |  | |
| 14 | | Nguyễn Thị Minh Thư |  | 09/05/1989 |  | | GV dạy Tiểu học lớp 5 | | 2010 | 2010 | V070308 | | Cao đẳng | | Tiểu học | Chính qui | | Trình độ A Tiếng Anh | Trình độ A |  | |
| 15 | | Nguyễn Văn Hậu | 08/06/1966 |  |  | | GV dạy Tiểu học lớp 1 | | 1986 | 2011 | V070308 | | Cao đẳng | | Tiểu học | Chuyên tu | |  | Trình độ A |  | |
| 16 | | Nguyễn Thanh Hùng | 30/04/1968 |  |  | | GV dạy Tiểu học lớp 3 | | 1984 | 2012 | V070309 | | THSP (9+3) | | Tiểu học | Chuyên tu | |  |  |  | |
| 17 | | Dương Trường Phương | 01/08/1979 |  |  | | GV. Phổ cập tiểu học | | 2001 | 2006 | V070308 | | CĐSP | | Tiểu học | Chính qui | |  |  |  | |
| 18 | | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh |  | 05/03/1989 |  | | Kế toán tài chính | | 2016 | 2016 | 06031 | | Cử nhân | | Kế toán | Vừa làm - Vừa học | |  | Trình độ B |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nguồn: có từ dữ liệu PMIS  Ngày cập nhật: 25/04/2018 | | | |  | | | | NGƯỜI LẬP BIỂU | | | |  | | | | | ............................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |