**PHỤ LỤC 1**

PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH THEO LĨNH VỰC CÔNG TÁC

KHỐI CÁC TRƯỜNG THPT - NĂM HỌC 2023-2024

| **TT** | **Lĩnh vực công tác** | **Phòng phụ trách** | **Số điểm** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giáo dục Trung học | Phòng Giáo dục Trung học | 20 |
| 2 | Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, quản lý nghiên cứu khoa học, tuyển sinh CĐĐH. | Phòng Giáo dục Thường xuyên và Đại học (GDTX&ĐH) | 10 |
| 3 | Giáo dục chính trị tư tưởng, công tác học sinh. | Văn phòng Sở | 10 |
| 4 | Công tác Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh và Quân sự. | Phòng Giáo dục Trung học | 15 |
| 5 | Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. | Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục | 15 |
| 6 | Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và công tác hội nhập quốc tế | Văn phòng Sở | 10 |
| 7 | Phát triển đội ngũ, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục | Phòng Tổ chức cán bộ (5 điểm)  Phòng GDTX&ĐH (5 điểm)  Phòng GDTX&ĐH tổng hợp kết quả. | 10 |
| 8 | Công tác thanh tra giáo dục | Thanh tra Sở | 10 |
| 9 | Công tác tổ chức cán bộ | Phòng Tổ chức cán bộ | 10 |
| 10 | Thực hiện quy chế dân chủ; công tác bình đẳng giới; cập nhật hồ sơ dữ liệu công chức, viên chức trên phần mềm dữ liệu Misa | Phòng Tổ chức cán bộ | 05 |
| 11 | Công tác thống kê, kế hoạch, quản lý tài chính và huy động các nguồn lực | Phòng Kế hoạch - Tài chính | 10 |
| 12 | Công tác tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học | Phòng Kế hoạch - Tài chính | 10 |
| 13 | Công tác pháp chế | Thanh tra Sở | 10 |
| 14 | Thực hiện các cuộc vận động và công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương. | Công đoàn ngành Giáo dục | 10 |
| 15 | Công tác Văn phòng và công tác truyền thông giáo dục | Văn phòng Sở | 10 |
| 16 | Thi đua - Khen thưởng | Văn phòng Sở | 10 |
| **Tổng cộng:** | | | **175** |