|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮKKỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM 2022**HĐ THI: TT GDNN-GDTX EAKAR****Khóa thi ngày: 02/4/2023** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc***Ea Kar, ngày 30 tháng 3 năm 2023* |

**KẾ HOẠCH THI VÀ DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TỔ CHỨC THI NGHỀ PHỔ THÔNG
KHÓA THI NGÀY 02 - 4 - 2023**

* *Căn cứ quyết định số 185/QĐ-SGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2023 về việc “Thành lập hội đồng thi nghề phổ thông khóa ngày 02/4/2023”.*
* *Trường THPT Ngô Gia Tự phổ biến kế hoạch và danh sách giáo viên thực hiện các nhiệm vụ tổ chức thi nghề phổ thông khóa thi ngày 02/4/2023 như sau:*

**I. KẾ HOẠCH THỜI GIAN:**

- Từ 13h30’ ngày 01/4/2023 cán bộ coi thi có mặt tại điểm thi để họp hội đồng thi.

- Từ 6h30’ ngày 02/4/2023 cán bộ coi thi mặt tại điểm thi để làm nhiệm vụ; học sinh dự thi có mặt tại điểm thi để thi môn lý thuyết.

- Từ 9h00’ ngày 02/4/2023, tổ chức coi thi thực hành môn tin học và chấm thi thực hành môn làm vườn cho học sinh tại các điểm thi.

- Từ 13h30’ ngày 05/4/2023 tổ chức chấm thi tại TT GDNN-GDTX Ea Kar.

**II. DANH SÁCH COI THI LÝ THUYẾT TẠI TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ**

**(Nghề Làm vườn: 461 thí sinh)**

| **STT** | **Họ và tên** | **Đơn vị** | **Chức vụ** | **Nhiệm vụ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thanh Phong | THPT Ngô Gia Tự | P.Hiệu trưởng | Phó CTHĐ |
| 2 | Nguyễn Đức Khanh | THPT Ngô Gia Tự | P.BT Đoàn | Thư ký |
| 3 | Nguyễn Thị Ái | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 4 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | THPT Ngô Gia Tự | P.BT Đoàn | Giám thị |
| 5 | Huỳnh Võ Thị Anh | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 6 | Niê Cường | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 7 | Trương Thị Mỹ Châu | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 8 | Nguyễn Thanh Du | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 9 | Đào Xuân Dũng | THPT Ngô Gia Tự | TPCM | Giám thị |
| 10 | Nguyễn Thị Anh Đào | THPT Ngô Gia Tự | TPCM | Giám thị |
| 11 | Nguyễn Thị Hà | THPT Ngô Gia Tự | TTND | Giám thị |
| 12 | Đỗ Thị Hạnh | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 13 | Bùi Thị Hồng Hạnh | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 14 | Đinh Thị Hằng | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 15 | Ngọ Thị Hiền | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 16 | Hồ Thị Hiệp | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 17 | Võ Thị Phương Lan | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 18 | Phan Thị Liên | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 19 | Bùi Thị Liên | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 20 | Phạm Quốc Mạnh | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 21 | Bùi Ngọc Nam | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 22 | H' Pri Niê | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 23 | Đồng Thị Việt Nga | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 24 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | THPT Ngô Gia Tự | BT Đoàn | Giám thị |
| 25 | Nguyễn Hà Hương Ngọc | THPT Ngô Gia Tự | TKHĐ | Giám thị |
| 26 | Bùi Thị Kim Nhung | THPT Ngô Gia Tự | TTCM | Giám thị |
| 27 | Hoàng Thị Kim Oanh | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 28 | Trần Lệ Nguyễn Lam Phương | THPT Ngô Gia Tự | CT Công đoàn | Giám thị |
| 29 | Trần Thị Thu Phương | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 30 | Nguyễn Thị Phương | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 31 | Lê Văn Sơn | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 32 | Lý Thanh Tình | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 33 | Đoàn Thị Tuyết | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 34 | Phan Xuân Thành | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 35 | Nguyễn Thị Châu Thành | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 36 | Mai Ngọc Thảo | THPT Ngô Gia Tự | TPCM | Giám thị |
| 37 | Phạm Văn Thắng | THPT Ngô Gia Tự | TTCM | Giám thị |
| 38 | Nguyễn Thị Thủy | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 39 | Lương Thị Hồng Thúy | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 40 | Nguyễn Thị Thúy | THPT Ngô Gia Tự | TPCM | Giám thị |
| 41 | Phạm Thị Thương | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 42 | Lê Thị Kim Uyên | THPT Ngô Gia Tự | TPCM | Giám thị |
| 43 | Nguyễn Thị Yến | THPT Ngô Gia Tự | Giáo viên | Giám thị |
| 44 | Lương Thị Dịu | TT GDNN-GDTX Ea Kar | Giáo viên | Giám sát |

**III. DANH SÁCH COI VÀ CHẤM THI THỰC HÀNH NGHỀ LÀM VƯỜN TẠI TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ (Nghề Làm vườn: 461 thí sinh)**

| **STT** | **Họ và tên** | **Đơn vị** | **Nhiệm vụ** | **Coi và chấm thi tại** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thanh Phong | THPT Ngô Gia Tự | Phó CTHĐ | THPT Ngô Gia Tự |
| 2 | Nguyễn Đức Khanh | THPT Ngô Gia Tự | TKHĐ | THPT Ngô Gia Tự |
| 3 | Đào Xuân Dũng | THPT Ngô Gia Tự | Giám khảo | THPT Ngô Gia Tự |
| 4 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | THPT Ngô Gia Tự | Giám khảo | THPT Ngô Gia Tự |
| 5 | Hoàng Thị Kim Oanh | THPT Ngô Gia Tự | Giám khảo | THPT Ngô Gia Tự |
| 6 | Đỗ Thị Hạnh | THPT Ngô Gia Tự | Giám khảo | THPT Ngô Gia Tự |
| 7 | Lương Thị Dịu | TT GDNN-GDTX Ea Kar | Giám sát | THPT Ngô Gia Tự |

**IV. DANH SÁCH GIÁO VIÊN THPT NGÔ GIA TỰ TRONG BAN CHẤM THI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Đơn vị** | **Phụ trách** | **Ghi chú** |
| 1 | Đào Xuân Dũng | THPT Ngô Gia Tự | Chấm thi | LT Làm vườn |
| 2 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | THPT Ngô Gia Tự | Chấm thi | LT Làm vườn |
| 3 | Hoàng Thị Kim Oanh | THPT Ngô Gia Tự | Chấm thi | LT Làm vườn |
| 4 | Đỗ Thị Hạnh | THPT Ngô Gia Tự | Chấm thi | LT Làm vườn |
| 5 | Nguyễn Đức Khanh | THPT Ngô Gia Tự | Chấm thi | LT+TH Tin học THPT |

**P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI**

**Nguyễn Thanh Phong**