|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GD&ĐT BẮC GIANG  **TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BẢNG** **TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2024-2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Năm vào ngành** | **Trình độ, chuyên môn đào tạo** | **Số tiết ƯD CNTT** | **Đồ dùng tự làm**  **(SL)** | **Xếp loại Lớp CN (XS, T,Kh,Tb)** | **GVCN giỏi (trường, tỉnh)** | **GVDG**  **(trường, tỉnh)** | **Xếp loại Công Đoàn (HTXS, HTT, HT)** | **Xếp loại viên chức (HTXS, HTT,**  **HT)** | **Danh hiệu TĐ (LĐTT, CSTĐ Tỉnh, CSTĐCS)** | **Chuyên đề /SKKN** | **Khen thưởng (cấp khen)** |
| *1* | Nguyễn Hồng Phúc | 1973 | 1995 | Th.S Lý | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | HTXS | HTXS | LĐTT | 0 | GĐS |
| *2* | Trần Hữu Hiền | 1966 | 1989 | Th.S Lý | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | HTXS | HTXS | LĐTT | 0 | 0 |
| *3* | Nguyễn Văn Khởi | 1976 | 2001 | ĐH Toán | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | HTT | HTT | LĐTT | CĐ | 0 |
| 4 | Hoàng Thị Phương | 1984 | 2007 | Th.S Toán | 24 | 2 | XS | Trường | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | HT, GĐS |
| ***5*** | Phùng Thị Minh | 1982 | 2004 | ĐH Toán | 20 | 2 | XS | Trường | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | HT, GĐS |
| *6* | Dương Thu Hà | 1984 | 2007 | ĐH Toán | 20 | 2 | T | 0 | 0 | HTT | HTT | LĐTT | CĐ | 0 |
| *7* | Nguyễn Văn Hậu | 1983 | 2006 | ĐH Toán | 20 | 2 | 0 | Tỉnh | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | GĐS |
| *8* | Ngô Thị Minh Thư | 1987 | 2010 | ĐH Toán | 20 | 2 | XS | Tỉnh | Trường | HTXS | HTT | LĐTT | CĐ | 0 |
| *9* | Thân Thị Hiền | 1985 | 2009 | Th.S Toán | 20 | 2 | XS | 0 | 0 | HTT | HTT | LĐTT | CĐ | 0 |
| *10* | Nông Thị Nhu | 1988 | 2010 | ĐH Toán | 20 | 2 | 0 | 0 | Trường | HTT | HTT | LĐTT | CĐ | HT |
| *11* | Nguyễn Thúy Hạnh | 1995 | 2017 | ĐH Toán | 20 | 2 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | HT, GĐS |
| *12* | Nguyễn Thị Mai Liễu | 1978 | 2001 | ĐH Văn | 40 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTT | HTT | LĐTT | CĐ | HT |
| *13* | Trần Thị Yên | 1985 | 2009 | ĐH Văn | 40 | 1 | T | Trường | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | GĐS |
| *14* | Nguyễn Thị Hương | 1983 | 2009 | ĐH Văn | 40 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTXS | LĐTT | CĐ | HT-CĐ |
| *15* | Nguyễn Thị Hiền | 1991 | 2016 | Th.S Văn | 50 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | BGD,  CTT,  CĐN |
| *16* | Nguyễn Thị Thoan | 1994 | 2018 | ĐH Văn | 50 | 1 | T | Trường | Trường | HTT | HTT | LĐTT | CĐ | 0 |
| *17* | Nguyễn Thị Hồng Vân | 1996 | 2018 | Th.S Văn | 45 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | GĐS, HT |
| *18* | Trịnh Thị Sinh | 1992 | 2021 | ĐH Văn | 50 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | GĐS |
| *19* | Nguyễn Thị Linh Chi | 2002 | 2024 | ĐH Văn | 50 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | GĐS, HT |
| *20* | Phan Thị Hiến | 1982 | 2007 | Th.S Sử | 130 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS, | SKKN | GĐS, BGD |
| *21* | Lê Hồng Duyên | 1974 | 1998 | ĐH Sử | 100 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTT | LĐTT | CĐ | 0 |
| *22* | Nguyễn Thị Sâm | 1982 | 2005 | ĐH Địa | 120 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTT | LĐTT | CĐ | 0 |
| *23* | Bùi Thị Lan Phương | 1987 | 2013 | Th.S Địa | 120 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS, CSTĐ tỉnh | SKKN | GĐS,CTTBGD |
| *24* | Nguyễn Thị Lợi | 1990 | 2012 | ĐH Địa | 120 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTT | HTT | LĐTT | CĐ | 0 |
| *25* | Lý Thị Hường | 1988 | 2011 | ĐH GDCD | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | HTT | HTT | LĐTT | CĐ | 0 |
| *26* | Hoàng Thị Ninh | 1987 | 2020 | Th.S Triết | 120 | 1 | T | 0 | Trường | HTXS | HTT | LĐTT | CĐ | 0 |
| *27* | Nguyễn Văn Chiến | 1990 | 2020 | Th.S Triết | 120 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | GĐS |
| *28* | Phạm Văn Long | 1987 | 2023 | Th.S Sử | 130 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTT | HTT | LĐTT | SKKN | 0 |
| *29* | Bùi Văn Việt | 2001 | 2024 | ĐH Sử | 130 | 1 | T | 0 | 0 | HTT | HTT | LĐTT | CĐ | 0 |
| *30* | Trần Thị Lý | 1986 | 2008 | Th.S Hóa | 90 | 01 | XS | 0 | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | CĐ | GĐS |
| *31* | Phạm Thị Phúc | 1977 | 2000 | ĐH Hóa | 70 | 01 | XS | 0 | Trường | HTXS | HTT | LĐTT | CĐ | 0 |
| *32* | Nguyễn Thị Nguyệt | 1982 | 2004 | Th.S Hóa | 80 | 01 | T | Tỉnh | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | BGD  CTT |
| *33* | Lê Mạnh Cường | 1984 | 2009 | ĐH Hóa | 70 | 01 | T | 0 | Trường | HTXS | HTT | LĐTT | CĐ | 0 |
| *34* | Hoàng Nam Ninh | 1987 | 2010 | Th.S Hóa | 80 | 01 | T | 0 | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | GĐS |
| *35* | Lê Thị Quang | 1983 | 2010 | ĐH Sinh | 75 | 01 | T | 0 | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | GĐS |
| *36* | Hoàng Thị Thuỷ | 1980 | 2002 | Th.S Sinh | 80 | 01 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | GĐS |
| *37* | Trần Thị Hoàn | 1986 | 2012 | Th.S Sinh | 160 | 01 | T | 0 | Trường | HTXS | HTT | LĐTT | CĐ | 0 |
| *38* | Nguyễn T Thanh Tâm | 1984 | 2016 | ĐH Sinh | 80 | 01 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTT | LĐTT | CĐ | 0 |
| *39* | Lê Thị Thái | 1979 | 2002 | Th.S T.Anh | 75 | 1 | 0 | Trường | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | 0 |
| *40* | Đoàn Thị Vân Yên | 1978 | 2000 | Th.S T.Anh | 120 | 2 | XS | Tỉnh | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | GĐS |
| *41* | Nguyễn Thị Định | 1983 | 2005 | ĐH T.anh | 150 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTT | HTT | LĐTT | CĐ | 0 |
| *42* | Phạm Thị Yến | 1978 | 2001 | Th.S T.Anh | 86 | 1 | XS | Trường | Trường | HTXS | HTT | LĐTT | CĐ | HT |
| *43* | Trần Thị Hiên | 1978 | 2001 | ĐH T.anh | 125 | 1 | T | Tỉnh | Trường | HTSX | HTXS | LĐTT | CĐ | GĐS |
| *44* | Chu Thi Loan | 1979 | 2003 | ĐH T.anh | 135 | 1 | XS | Trường | Trường | HTXS | HTT | LĐTT | CĐ | HT-CĐ |
| *45* | Nguyễn Thị Thảo | 1985 | 2007 | ĐH T.anh | 80 | 1 | XS | Trường | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | GĐS |
| *46* | Nguyễn Văn Hợp | 1983 | 2007 | ĐH T.anh | 120 | 2 | XS | Trường | Trường | HTXS | HTT | LĐTT | CĐ | HT-CĐ |
| *47* | Chu Bá Vương | 1978 | 2002 | ĐH-TDTT | 0 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTXS | LĐTT-CSTĐCS | 0 | GĐS |
| *48* | Nguyễn Đức H. Sơn | 1983 | 2005 | ĐH-TDTT | 0 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTXS | LĐTT-CSTĐCS | 0 | GĐS  CTT |
| *49* | Thân Văn Tuấn | 1977 | 2001 | ĐH-TDTT | 0 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTXS | LĐTT | 0 | GĐS |
| *50* | Vũ Hùng Cường | 1985 | 2008 | ĐH\_GDQP | 200 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTXS | LĐTT | 0 | GĐS |
| *51* | Nguyễn Văn Quân | 1979 | 2002 | ĐH\_TDTT | 200 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTT | HTT | LĐTT | 0 | LĐLĐ |
| *52* | Nguyễn Thu Huyền | 1990 | 2022 | ĐHNTTW | 140 | 1 | XS | Trường | Trường | HTXS | HTXS | LĐTT-CSTĐCS | 0 | CĐ, HT  CĐN |
| *53* | Ngô Văn Trường | 1979 | 2003 | ĐH Lý | 70 | 1 | XS | Trường | Trường | HTT | HTXS | LĐTT | CĐ | HT |
| *54* | Chu Thị Minh Huệ | 1982 | 2003 | ĐH Lý | 70 | 1 | XS | Trường | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | GĐS, HT, CĐN |
| *55* | Trần Thị Hằng | 1987 | 2010 | ĐH Lý | 70 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | BGD, CTT, HT |
| *56* | Dư­ơng Ngọc Hoa | 1988 | 2009 | ĐH Lý | 70 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTT | HTT | LĐTT | CĐ |  |
| *57* | Nguyễn Thị Khánh Linh | 1992 | 2016 | Th.S Lý | 34 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTT | HTT | LĐTT | CĐ |  |
| *58* | Nguyễn Thị Liên | 1990 | 2012 | ĐH KTCN | 35 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTXS | HTXS | CSTĐCS | SKKN | HT |
| *59* | Kiều Thanh Bắc | 1985 | 2009 | Th.S Lý | 70 | 1 | XS | Trường | Trường | HTXS | HTT | LĐTT | CĐ | HT |
| *60* | Trần Thị Dung | 1979 | 2002 | ĐH Tin | 190 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTT | HTXS | CSTĐCS | SKKN | GĐS, HT, CĐ |
| *61* | Nguyễn Thị Oanh | 1993 | 2015 | ĐH Tin | 380 | 1 | 0 | 0 | Trường | HTT | HTXS | LĐTT | CĐ | GĐS, HT |
| *62* | Ngô Thị Hường | 1996 | 2018 | ĐH Tin | 250 | 1 | XS | Trường | Trường | HTT | HTT | LĐTT | CĐ | HT |
| *63* | Lâm Thị Hương | 1981 | 2005 | Kế toán |  |  |  |  |  | HTT | HTT | LĐTT | 0 | 0 |
| *64* | Nguyễn Thị Tuyết | 1981 | 2008 | CĐ-Y tế |  |  |  |  |  | HTT | HTT | LĐTT | 0 | 0 |
| *65* | Nguyễn Thị Thư | 1982 | 2012 | ĐH-Văn thư |  |  |  |  |  | HTXS | HTXS | LĐTT | 0 | 0 |
| **TỔNG** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2024-2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Đăng ký thi đua cá nhân năm học 2024-2025** | XL Lớp CN (XS, T, Kh, Tb) | GVCN giỏi (trường, tỉnh) | GVDG  (trường, tỉnh) | Xếp loại Đoàn viên Công đoàn  (HTXS, HTT, HT) | Xếp loại viên chức (HTXS, HTT, HT) | Danh hiệu thi đua (LĐTT, CSTĐ Tỉnh, CSTĐ Cơ sở) | Chuyên đề /SKKN |
| - XS: 16  - T: 11  - HT: 0 | - Trường: 14  - Tỉnh: 5 | - Trường: 55  - Tỉnh: 0 | - HTXS: 46  - HTT: 19  - HT: 0 | - HTXS: 36  - HTT: 29  - HT: 0 | - LĐTT: 38  - CSTĐT: 1  - CSTĐCS: 26 | CĐ: 30  SKKN: 24 |
| **2. Đăng ký Giấy khen, Bằng khen (cấp khen thưởng)** | 2.1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 5 đ/c (Nguyễn Thị Hiền, Phan Thị Hiến, Bùi Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Nguyệt, Trần Thị Hằng).  2.2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: 5 đ/c (Nguyễn Thị Hiền, Bùi Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Đức Hùng Sơn, Trần Thị Hằng).  2.3. Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang: 26  2.4. Giấy khen của Hiệu trường Trường THPT Lý Thường Kiệt: 19  2.5. Bằng khen của BCH công đoàn giáo dục Việt Nam: Không  2.6. Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang: 01 đ/c (Nguyễn Văn Quân)  2.7. Giấy khen của Công đoàn giáo dục tỉnh Bắc Giang: Nguyễn Thị Hiền, Chu Thị Minh Huệ, Nguyễn Thu Huyền  2.8. Giấy khen của Công đoàn trường Lý Thường Kiệt: 5 đ/c (Nguyễn Thị Hương, Loan, Hợp, Huyền, Dung) | | | | | | |
| **3. Đăng ký thi đua của tập thể** | - Xếp loại tổ chuyên môn, tổ công đoàn: 7 tổ hoàn thành tốt trở lên, 20% xếp loại hoàn thành xuất sắc.  - Xếp loại thi đua Nhà trường năm học 2024-2025: Hoàn thành xuất sắc  - Xếp loại Công đoàn năm học 2024-2025: Hoàn thành xuất sắc  - Nhà trường được tặng Bằng khen của CT UBND tỉnh;  - Công đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Người tổng hợp**  *(ký và ghi rõ họ tên)*  **Hoàng Thị Thủy** | *Việt Yên, ngày 25 tháng 9 năm 2024*  **HIỆU TRƯỞNG**    **Nguyễn Hồng Phúc** |