UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN **PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Phong Điền, ngày 08 tháng 5 năm 2023*

**DANH SÁCH CÁN BỘ COI THI, GIÁM SÁT THI TẠI CÁC ĐIỂM THI**

**KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ TÊN** | **GIỚI** **CHỨC VỤ****TÍNH** | **MÔN DẠY** | **CHỨC VỤ****ĐIỂM THI** | **ĐƠN VỊ** |
| 1 | Nguyễn Thị Khoa Diễm | Nữ | Giáo viên | Lịch sử | CBCT | Trường TH&THCS Điền Hoà |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Quế | Nữ | Giáo viên | Giáo dục công dân | CBCT | Trường TH&THCS Điền Hoà |
| 3 | Cao Thị Kim Sanh | Nữ | Giáo viên | Ngữ văn | CBCT | Trường TH&THCS Điền Hoà |
| 4 | Lê Thị Hồng | Nữ | Giáo viên | Ngữ văn | CBCT | Trường TH&THCS Lê Văn Miến |
| 5 | Nguyễn Ngọc Nỹ | Nam | Tổ trưởng | Địa lý | CBCT | Trường TH&THCS Lê Văn Miến |
| 6 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | Nữ | Tổ Phó | Lịch sử | CBCT | Trường TH&THCS Lê Văn Miến |
| 7 | Đặng Thị Diễm Chi | Nữ | Giáo viên | Ngữ văn | CBCT | Trường TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch |
| 8 | Trần Văn Chung | Nam | Tổ trưởng | Toán | CBCT | Trường TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch |
| 9 | Nguyễn Văn Lương | Nam | Giáo viên | Hóa học | CBCT | Trường TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch |
| 10 | Nguyễn Tuân An | Nam | Giáo viên | Lịch sử | CBCT | Trường THCS Điền Hải |
| 11 | Nguyễn Công Hoàng | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Điền Hải |
| 12 | Phan Thị Phước | Nữ | Giáo viên | Tin học | CBCT | Trường THCS Điền Hải |
| 13 | Lê Văn Hiếu | Nam | Giáo viên | Âm nhạc | CBCT | Trường THCS Điền Lộc |
| 14 | Phan Thị Ngọc Hương | Nữ | Giáo viên | Tin học | CBCT | Trường THCS Điền Lộc |
| 15 | Nguyễn Thị Lộc | Nữ | Giáo viên | Giáo dục công dân | CBCT | Trường THCS Điền Lộc |
| 16 | Đặng Thanh Bình | Nam | Giáo viên | Địa lý | CBCT | Trường THCS Nguyễn Duy |
| 17 | Lê Thị Hiếu | Nữ | Giáo viên | Vật lý | CBCT | Trường THCS Nguyễn Duy |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Hoàng Quốc Hoàn | Nam | Giáo viên | Thể dục | CBCT | Trường THCS Nguyễn Duy |
| 19 | Đào Thị Huyền | Nữ | Giáo viên | Tiếng Anh | CBCT | Trường THCS Nguyễn Duy |
| 20 | Lê Thị Lệ Thủy | Nữ | Giáo viên | Hóa học | CBCT | Trường THCS Nguyễn Duy |
| 21 | Trần Chất | Nam | Tổ Phó | Tin học | CBCT | Trường THCS Nguyễn Tri Phương |
| 22 | Đoàn Thanh Hương | Nam | Tổ trưởng | Mỹ thuật | CBCT | Trường THCS Nguyễn Tri Phương |
| 23 | Nguyễn Ngọc Tân | Nam | Giáo viên | Công nghệ | CBCT | Trường THCS Nguyễn Tri Phương |
| 24 | Nguyễn Đăng Thuận | Nam | Hiệu trưởng | Toán | CBGS | Trường THCS Nguyễn Tri Phương |
| 25 | Lê Thị Thái Hắng | Nữ | Giáo viên | Sinh học | CBCT | Trường THCS Phong An |
| 26 | Nguyễn Thị Hằng | Nữ | Giáo viên | Tin học | CBCT | Trường THCS Phong An |
| 27 | Trần Thị Thùy Lan | Nữ | Giáo viên | Tin học | CBCT | Trường THCS Phong An |
| 28 | Ngô Hữu Nghị | Nam | Giáo viên | Hóa học | CBCT | Trường THCS Phong An |
| 29 | Hồ Tiến Trung | Nam | Giáo viên | Lịch sử | CBCT | Trường THCS Phong An |
| 30 | Đào Thị Mỹ Thanh | Nữ | Giáo viên | Hóa học | CBCT | Trường THCS Phong Bình |
| 31 | Nguyễn Công Tiến | Nam | Tổ trưởng | Toán | CBCT | Trường THCS Phong Bình |
| 32 | Nguyễn Viết Tính | Nam | Tổ trưởng | Lịch sử | CBCT | Trường THCS Phong Bình |
| 33 | Lê Hoành Sỹ | Nam | Giáo viên | Vật lý | CBGS | Trường THCS Phong Bình |
| 34 | Nguyễn Viết Châu | Nam | Tổ Phó | Ngữ văn | CBCT | Trường THCS Phong Hải |
| 35 | Trương Như Sự | Nam | Giáo viên | Mỹ thuật | CBCT | Trường THCS Phong Hải |
| 36 | Phan Thanh Thoát | Nam | Giáo viên | Vật lý | CBCT | Trường THCS Phong Hải |
| 37 | Hoàng Ngọc Hưng | Nam | Giáo viên | Thể dục | CBCT | Trường THCS Phong Hiền |
| 38 | Lê Thị Hoài Phương | Nữ | Giáo viên | Công nghệ | CBCT | Trường THCS Phong Hiền |
| 39 | Phan Văn Thái | Nam | Giáo viên | Mỹ thuật | CBCT | Trường THCS Phong Hiền |
| 40 | Đào Thị Thùy Trang | Nữ | Giáo viên | Giáo dục công dân | CBCT | Trường THCS Phong Hiền |
| 41 | Nguyễn Ngọc An | Nam | Giáo viên | Lịch sử | CBCT | Trường THCS Phong Hòa |
| 42 | Nguyễn Văn Thành | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Phong Hòa |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Nguyễn Hữu Thi | Nam | Giáo viên | Địa lý | CBCT | Trường THCS Phong Hòa |
| 44 | Nguyễn Văn Do | Nam | Giáo viên | Tin học | CBGS | Trường THCS Phong Hòa |
| 45 | Trần Văn Bảo | Nam | Tổ trưởng | Lịch sử | CBCT | Trường THCS Phong Mỹ |
| 46 | Đoàn Ngọc Chinh | Nam | Tổ Phó | Vật lý | CBCT | Trường THCS Phong Mỹ |
| 47 | Trịnh Xuân Lợi | Nam | Giáo viên | Ngữ văn | CBCT | Trường THCS Phong Mỹ |
| 48 | Nguyễn Chính Thanh | Nam | Phó Hiệu trưởng |  | CBGS | Trường THCS Phong Mỹ |
| 49 | Ngô Tri Đạt | Nam | Giáo viên | Tiếng Anh | CBCT | Trường THCS Phong Sơn |
| 50 | Thân Thị Kim Quy | Nữ | Giáo viên | Tin học | CBCT | Trường THCS Phong Sơn |
| 51 | Hoàng Thế Anh | Nam | Giáo viên | Lịch sử | CBCT | Trường THCS Phong Sơn |
| 52 | Hoàng Quang Đáng | Nam | Phó Hiệu trưởng | Tiếng Anh | CBGS | Trường THCS Phong Sơn |
| 53 | Cao Khả Bình | Nam | Giáo viên | Lịch sử | CBCT | Trường THCS Phong Xuân |
| 54 | Dương Minh Đài | Nam | Giáo viên | Công nghệ | CBCT | Trường THCS Phong Xuân |
| 55 | Hồ Thị Thu Tuyền | Nữ | Tổ trưởng | Giáo dục công dân | CBCT | Trường THCS Phong Xuân |

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Phi Hùng**