**Mẫu 7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG  **TRƯỜNG MN TT VĂN GIANG** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Văn Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2019* |

**DANH SÁCH**

**Đề nghị công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX**

**Năm học 2018- 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ chuyên môn** | **Điểm các nội dung và điểm trung bình BDTX** | | | | **Xếp loại** | **Ghi chú** |
| ND1 | ND2 | ND3 | ĐTB |  |  |
| 1 | Lê Thị Thọ | Hiệu trưởng |  | | | | Đạt |  |
| 2 | Dương Thị Huệ | Hiệu phó |  | | | | Đạt |  |
| 3 | Ngô Ngọc Tú | Hiệu Phó |  | | | | Đạt |  |
| 4 | Nguyễn Thị Hà | Tổ trưởng | 9 | 9 | 9 | 9 | G |  |
| 5 | Nguyễn Thị Hồng Ngát | GV | 9 | 9,5 | 9,1 | 9,2 | G |  |
| 6 | Đỗ Thị Gấm | GV | 8,5 | 8 | 7,9 | 8,1 | K |  |
| 7 | Lê Thị Hải Yến | GV | 6,5 | 6,5 | 7,1 | 6,7 | TB |  |
| 8 | Nguyễn Thị Hà | GV | 9 | 8,5 | 7,6 | 8,4 | K |  |
| 9 | Vũ Thị Vân | GV | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | K |  |
| 10 | Đỗ Thị Thu Hòa | GV | 9 | 9 | 9 | 9 | G |  |
| 11 | Phan Thị Mai Anh | GV | 6,5 | 6,5 | 7,1 | 6,7 | TB |  |
| 12 | Chu Thị Phượng | GV | 9 | 9 | 9 | 9 | G |  |
| 13 | Lý Thị Thu Hằng | GV | 8,5 | 8,5 | 8 | 8,3 | K |  |
| 14 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | GV | 9 | 9 | 9 | 9 | G |  |
| 15 | Trần Thị Nhung | GV | 7 | 7 | 7,1 | 7,03 | K |  |
| 16 | Đỗ Thị Chung | GV | 9 | 9 | 9 | 9 | G |  |
| 17 | Phan Thị Anhs Hồng | GV | 9 | 9 | 9 | 9 | G |  |
| 18 | Nguyễn Thị Huyền Trang | GV | 7,5 | 7,5 | 7,1 | 7,3 | K |  |
| 19 | Nguyễn Thị Thu Hường | GV | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,3 | K |  |
| 20 | Nguyễn Thị Thu Huyền | GV | 8,5 | 8,5 | 8 | 8,3 | K |  |
| 21 | Đàm Thị Lý | GV | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | K |  |
| 22 | Phạm Thị Ngọc Diệp | GV | 7 | 7 | 6,8 | 6,9 | TB |  |
| 23 | Nguyễn Thị Liên | GV | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,6 | TB |  |
| 24 | Vũ Thị Hồng Sinh | GV | 7,5 | 7 | 6,9 | 7,1 | K |  |
| 25 | Chu Thị Triệu | GV | 8 | 8 | 7,5 | 7,8 | K |  |
| 26 | Trịnh Thị Thùy | GV | 8,5 | 8,5 | 7,8 | 8,3 | K |  |
| 2 | Nguyễn Thị Hải | GV | 8 | 7,5 | 7,1 | 7,5 | K |  |
| 28 | Vũ Thị Hiền | GV | 6,5 | 6 | 7,1 | 6,5 | TB |  |
| 29 | Lê Thị Hương | GV | 7 | 7 | 6,8 | 6,9 | TB |  |
| 30 | Vũ Thành Vân | GV | 8 | 8 | 7,7 | 7,8 | K |  |
| 31 | Phạm Thị Huế | GV | 6,5 | 7 | 7 | 6,7 | TB |  |
| 32 | Giang Thị Xiêm | GV | 6,5 | 6 | 6 | 6,2 | TB |  |
| 33 | Đoàn Phương Thúy | GV | 7 | 7 | 6,2 | 6,7 | TB |  |
| 34 | Nguyễn Thị Hoài | GV | 6,5 | 7 | 6,6 | 6,6 | TB |  |
| 35 | Nguyễn Thị Vân Anh | GV | 8,5 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | TB |  |
| 36 | Trịnh Thị Hoa | GV | 6,5 | 7,5 | 6,7 | 6,8 | TB |  |
| 37 | Nguyễn Thị Hiếu Hảo | GV | 7,5 | 7 | 7,3 | 7,2 | K |  |
| 38 | Nguyễn Thị Hồng Quyên | GV | 6 | 6,5 | 6,6 | 6,3 | TB |  |
| 39 | Doãn Thị Quyên | GV | 9 | 9 | 9 | 9 | G |  |
| 40 | Phạm Thị Mừng | GV | 6,5 | 7 | 6,8 | 6,7 | TB |  |
| 41 | Trương Thị Thơ | GV | 8 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | K |  |
| 42 | Nguyễn Thị Hoa | GV | 7 | 7 | 6,6 | 6,8 | TB |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **HIỆU TRƯỞNG**  *(Ký, đóng dấu)* |