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 LÃNH ĐẠO, THƯ KÝ, CÁN BỘ COI THI TẠI CÁC ĐIỂM THI**

**KỲ THI TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC VÀ CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP**

**NĂM HỌC 2022-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ TÊN** | **GT** | **CHỨC VỤ** | **MÔN DẠY** | **CHỨC VỤ ĐIỂM THI** | **ĐƠN VỊ** |
| 1 | Nguyễn Thị Hà | Nữ | Giáo viên | Ngữ văn | CBCT | Trường TH&THCS Điền Hoà |
| 2 | Phan Nhật Hoàng | Nam | Giáo viên | Mỹ thuật | CBCT | Trường TH&THCS Điền Hoà |
| 3 | Đặng Văn Hùng | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường TH&THCS Điền Hoà |
| 4 | Văn Thị Liên | Nữ | Giáo viên | Âm nhạc | CBCT | Trường TH&THCS Điền Hoà |
| 5 | Nguyễn Văn Phước | Nam | Giáo viên | Lịch sử | CBCT | Trường TH&THCS Điền Hoà |
| 6 | Nguyễn Văn Tám | Nam | Giáo viên | Vật lý | CBCT | Trường TH&THCS Điền Hoà |
| 7 | Nguyễn Đăng Thắng | Nam | Giáo viên | Địa lý | CBCT | Trường TH&THCS Điền Hoà |
| 8 | Đặng Hải Trí | Nam | Giáo viên | Vật lý | CBCT | Trường TH&THCS Điền Hoà |
| 9 | Nguyễn Thị Tuyết Hằng | Nữ | Tổ trưởng | Toán | CBCT | Trường TH&THCS Lê Văn Miến |
| 10 | Nguyễn Hữu Hòa | Nam | Giáo viên | Vật lý | CBCT | Trường TH&THCS Lê Văn Miến |
| 11 | Trần Như Nguyên | Nam | Giáo viên | Ngữ văn | CBCT | Trường TH&THCS Lê Văn Miến |
| 12 | Nguyễn Văn Phong | Nam | Giáo viên | Thể dục | CBCT | Trường TH&THCS Lê Văn Miến |
| 13 | Võ Duy Thắng | Nam | Giáo viên | Âm nhạc | CBCT | Trường TH&THCS Lê Văn Miến |
| 14 | Nguyễn Lương Thiện | Nam | Giáo viên | Ngữ văn | CBCT | Trường TH&THCS Lê Văn Miến |
| 15 | Trần Thị Thuý | Nữ | Giáo viên | Thể dục | CBCT | Trường TH&THCS Lê Văn Miến |
| 16 | Trần Đình Tuấn | Nam | Giáo viên | Hóa học | CBCT | Trường TH&THCS Lê Văn Miến |
| 17 | Đoàn Quang Bình | Nam | Tổ Phó | Sinh học | CBCT | Trường TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch |
| 18 | Hoàng Đức Hải | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch |
| 19 | Hoàng Văn Linh | Nam | Giáo viên | Lịch sử | CBCT | Trường TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch |
| 20 | ĐẶNG VĂN PHÚ | Nam | Giáo viên | Thể dục | CBCT | Trường TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Nguyễn Thi Thủy Tiên | Nữ | Giáo viên | Ngữ văn | CBCT | Trường TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch |
| 22 | LÊ THỊ THÙY TRANG | Nữ | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch |
| 23 | Hoàng Trung Tuyến | Nam | Giáo viên | Âm nhạc | CBCT | Trường TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch |
| 24 | Trần Đăng Vinh | Nam | Giáo viên | Ngữ văn | CBCT | Trường TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch |
| 25 | Trịnh Bá Cường | Nam | Tổ trưởng | Địa lý | CBCT | Trường THCS Điền Hải |
| 26 | Phạm Xuân Dũng | Nam | Tổ Phó | Hóa học | CBCT | Trường THCS Điền Hải |
| 27 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Nữ | Tổ Phó | Tin học | CBCT | Trường THCS Điền Hải |
| 28 | Hồ Đăng Kỷ | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Điền Hải |
| 29 | Nguyễn Công Phê | Nam | Giáo viên | Ngữ văn | CBCT | Trường THCS Điền Hải |
| 30 | Nguyễn Công Sanh | Nam | Giáo viên | Lịch sử | CBCT | Trường THCS Điền Hải |
| 31 | Lê Thị Hồng Thủy | Nữ | Giáo viên | Ngữ văn | CBCT | Trường THCS Điền Hải |
| 32 | Cao Huy Vinh | Nam | Tổ Phó | Toán | CBCT | Trường THCS Điền Hải |
| 33 | Trần Chí Công | Nam | Giáo viên | Vật lý | CBCT | Trường THCS Điền Lộc |
| 34 | Văn Công Hòa | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Điền Lộc |
| 35 | Văn Thị Thu Huệ | Nữ | Giáo viên | Tin học | CBCT | Trường THCS Điền Lộc |
| 36 | Lê Văn Kỷ | Nam | Giáo viên | Mỹ thuật | CBCT | Trường THCS Điền Lộc |
| 37 | Phan Thị Thần | Nữ | Giáo viên | Tiếng Anh | CBCT | Trường THCS Điền Lộc |
| 38 | Trần Ngọc Thạnh | Nam | Tổ trưởng | Ngữ văn | CBCT | Trường THCS Điền Lộc |
| 39 | Nguyễn Văn Tình | Nam | Giáo viên | Công nghệ | CBCT | Trường THCS Điền Lộc |
| 40 | Đặng Văn Cho | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Điền Lộc |
| 41 | Nguyễn Xuân Điệp | Nam | Tổ Phó | Tin học | CBCT | Trường THCS Nguyễn Duy |
| 42 | Hoàng Thị Thanh Lý | Nữ | Giáo viên | Lịch sử | CBCT | Trường THCS Nguyễn Duy |
| 43 | Hoàng Bảo Quốc | Nam | Tổ Phó | Tiếng Anh | CBCT | Trường THCS Nguyễn Duy |
| 44 | Nguyễn Văn Sơn | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Nguyễn Duy |
| 45 | Trương Thị Sương | Nữ | Giáo viên | Tiếng Anh | CBCT | Trường THCS Nguyễn Duy |
| 46 | Nguyễn Thân Tân | Nam | Tổ Phó | Địa lý | CBCT | Trường THCS Nguyễn Duy |
| 47 | Nguyễn Hữu Tuấn | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Nguyễn Duy |
| 48 | Nguyễn Hữu Vỹ | Nam | Tổ Phó | Vật lý | CBCT | Trường THCS Nguyễn Duy |
| 49 | Trương Thế Khiêm | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Nguyễn Tri Phương |
| 50 | Nguyễn Duy Lâm | Nam | Giáo viên | Hóa học | CBCT | Trường THCS Nguyễn Tri Phương |
| 51 | Hồ Tấn Lộc | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Nguyễn Tri Phương |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Bùi Lượn | Nam | Giáo viên | Địa lý | CBCT | Trường THCS Nguyễn Tri Phương |
| 53 | Trần Đăng Phi | Nam | Tổ Phó | Địa lý | CBCT | Trường THCS Nguyễn Tri Phương |
| 54 | Nguyễn Thị Sang | Nữ | Giáo viên | Lịch sử | CBCT | Trường THCS Nguyễn Tri Phương |
| 55 | Hoàng Đăng Sơn | Nam | Giáo viên | Địa lý | CBCT | Trường THCS Nguyễn Tri Phương |
| 56 | Võ Xuân Thành | Nam | Tổ Phó | Giáo dục công dân | CBCT | Trường THCS Nguyễn Tri Phương |
| 57 | Nguyễn Thị Kim Quy | Nữ | Giáo viên | Ngữ văn | CBCT | Trường THCS Phong An |
| 58 | Đào Thị Kim Chi | Nữ | Giáo viên | Tiếng Anh | CBCT | Trường THCS Phong An |
| 59 | Trần Thị Thu Hiền | Nữ | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Phong An |
| 60 | Nguyễn Thị Mỹ Kim | Nữ | Giáo viên | Tiếng Anh | CBCT | Trường THCS Phong An |
| 61 | Lê Thị Lãnh | Nữ | Giáo viên | Ngữ văn | CBCT | Trường THCS Phong An |
| 62 | Lê Thanh Phước | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Phong An |
| 63 | Lê Văn Thà | Nam | Giáo viên | Vật lý | CBCT | Trường THCS Phong An |
| 64 | Hoàng Bá Trung | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Phong An |
| 65 | Nguyễn Viết Dững | Nam | Tổ Phó | Toán | CBCT | Trường THCS Phong Bình |
| 66 | Bùi Thị Xuân Hương | Nữ | Giáo viên | Sinh học | CBCT | Trường THCS Phong Bình |
| 67 | Ngô Văn Khoa | Nam | Tổ Phó | Tiếng Anh | CBCT | Trường THCS Phong Bình |
| 68 | Lê Hoành Sỹ | Nam | Giáo viên | Vật lý | CBCT | Trường THCS Phong Bình |
| 69 | Đào Thị Mỹ Thanh | Nữ | Giáo viên | Hóa học | CBCT | Trường THCS Phong Bình |
| 70 | Nguyễn Thị Thủy | Nữ | Giáo viên | Ngữ văn | CBCT | Trường THCS Phong Bình |
| 71 | Nguyễn Viết Tính | Nam | Tổ trưởng | Lịch sử | CBCT | Trường THCS Phong Bình |
| 72 | Nguyễn Thị Hải Tùng | Nữ | Tổ trưởng | Ngữ văn | CBCT | Trường THCS Phong Bình |
| 73 | Hoàng Thị Ân | Nữ | Tổ trưởng | Hóa học | CBCT | Trường THCS Phong Hải |
| 74 | Nguyễn Mạnh Hùng | Nam | Giáo viên | Lịch sử | CBCT | Trường THCS Phong Hải |
| 75 | Mai Thị Hường | Nữ | Giáo viên | Ngữ văn | CBCT | Trường THCS Phong Hải |
| 76 | Hồ Thị Hường | Nữ | Tổ trưởng | Tiếng Anh | CBCT | Trường THCS Phong Hải |
| 77 | Cao Chánh Mãi | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Phong Hải |
| 78 | Nguyễn Đăng Sung | Nam | Giáo viên | Âm nhạc | CBCT | Trường THCS Phong Hải |
| 79 | Hồ Thảnh | Nam | Tổ Phó | Lịch sử | CBCT | Trường THCS Phong Hải |
| 80 | Lê Văn Tiến | Nam | Giáo viên | Địa lý | CBCT | Trường THCS Phong Hải |
| 81 | Lê Hạ Anh | Nữ | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Phong Hiền |
| 82 | Trần Thị Thu Hà | Nữ | Giáo viên | Tin học | CBCT | Trường THCS Phong Hiền |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Hà Thị Thúy Linh | Nữ | Giáo viên | Địa lý | CBCT | Trường THCS Phong Hiền |
| 84 | Cao Thị Thùy Nhung | Nữ | Giáo viên | Tiếng Anh | CBCT | Trường THCS Phong Hiền |
| 85 | Nguyễn Văn Phương | Nam | Tổ trưởng | Lịch sử | CBCT | Trường THCS Phong Hiền |
| 86 | Nguyễn Đắc Sang | Nam | Giáo viên | Âm nhạc | CBCT | Trường THCS Phong Hiền |
| 87 | Phan Thị Thùy Trâm | Nữ | Giáo viên | Tiếng Anh | CBCT | Trường THCS Phong Hiền |
| 88 | Nguyễn Thị Vân | Nữ | Giáo viên | Tiếng Anh | CBCT | Trường THCS Phong Hiền |
| 89 | Nguyễn Ngọc An | Nam | Giáo viên | Lịch sử | CBCT | Trường THCS Phong Hòa |
| 90 | Nguyễn Văn Do | Nam | Giáo viên | Tin học | CBCT | Trường THCS Phong Hòa |
| 91 | Nguyễn Văn Khuyên | Nam | Giáo viên | Vật lý | CBCT | Trường THCS Phong Hòa |
| 92 | Nguyễn Văn Thành | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Phong Hòa |
| 93 | Nguyễn Hữu Thi | Nam | Giáo viên | Địa lý | CBCT | Trường THCS Phong Hòa |
| 94 | Nguyễn Khoa Trí | Nam | Tổ trưởng | Tiếng Anh | CBCT | Trường THCS Phong Hòa |
| 95 | Trần Thanh Tuấn | Nam | Giáo viên | Hóa học | CBCT | Trường THCS Phong Hòa |
| 96 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Nam | Giáo viên | Sinh học | CBCT | Trường THCS Phong Hòa |
| 97 | Trần Thị Hà | Nữ | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Phong Mỹ |
| 98 | Nguyễn Văn Hữu | Nam | Giáo viên | Thể dục | CBCT | Trường THCS Phong Mỹ |
| 99 | Văn Kim | Nam | Tổ trưởng | Tiếng Anh | CBCT | Trường THCS Phong Mỹ |
| 100 | Hoàng Thị Thanh Lý | Nữ | Giáo viên | Tin học | CBCT | Trường THCS Phong Mỹ |
| 101 | Đoàn Văn Thăng | Nam | Tổ trưởng | Mỹ thuật | CBCT | Trường THCS Phong Mỹ |
| 102 | Trần Minh Châu | Nam | Giáo viên | Vật lý | CBCT | Trường THCS Phong Mỹ |
| 103 | Diệp Văn Hà Giang | Nữ | Giáo viên | Lịch sử | CBCT | Trường THCS Phong Mỹ |
| 104 | Nguyễn Văn Thành | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Phong Mỹ |
| 105 | Trần Phương An Na | Nữ | Giáo viên | Tiếng Anh | CBCT | Trường THCS Phong Sơn |
| 106 | Phạm Trung Nghĩa | Nam | Giáo viên | Tiếng Anh | CBCT | Trường THCS Phong Sơn |
| 107 | Nguyễn Quyết Thắng | Nam | Giáo viên | Ngữ văn | CBCT | Trường THCS Phong Sơn |
| 108 | Nguyễn Văn Phúc | Nam | Giáo viên | Thể dục | CBCT | Trường THCS Phong Sơn |
| 109 | Phạm Minh Cường | Nam | Giáo viên | Tin học | CBCT | Trường THCS Phong Sơn |
| 110 | Hồ Văn Đức | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Phong Sơn |
| 111 | Lê Thị Hòa | Nữ | Giáo viên | Hóa học | CBCT | Trường THCS Phong Sơn |
| 112 | Trần Thị Ái Thư | Nữ | Giáo viên | Lịch sử | CBCT | Trường THCS Phong Sơn |
| 113 | Trương Dũng | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Phong Xuân |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | Nguyễn Văn Dũng | Nam | Giáo viên | Thể dục | CBCT | Trường THCS Phong Xuân |
| 115 | Trần Văn Dững | Nam | Giáo viên | Ngữ văn | CBCT | Trường THCS Phong Xuân |
| 116 | Hoàng Thị Nhung | Nữ | Giáo viên | Tin học | CBCT | Trường THCS Phong Xuân |
| 117 | Thái Thị Thu Trà | Nữ | Tổ trưởng | Tiếng Anh | CBCT | Trường THCS Phong Xuân |
| 118 | Trần Văn Trúc | Nam | Giáo viên | Toán | CBCT | Trường THCS Phong Xuân |
| 119 | Phan Thị Bạch Đằng | Nữ | Giáo viên | Âm nhạc | CBCT | Trường THCS Phong Xuân |
| 120 | Nguyễn Thị Kim Cúc | Nữ | Giáo viên | Hóa học | CBCT | Trường THCS Phong Xuân |

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Phi Hùng**