|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN TIÊN LÃNG  **TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY HƯNG**  Số: /TB-THTH | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**    *Tây Hưng, ngày tháng 5 năm 2024* |

**THÔNG BÁO**

**Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức**

**Năm học 2023 – 2024**

*Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;*

*Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2023-2024 tại cuộc họp ngày 27/5/2024. Trường Tiểu học Tây Hưng thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2023-2024, cụ thể như sau:*

Tổng số viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của thủ trưởng đơn vị:  20/22 *(riêng 02 viên chức quản lý do cấp trên có thẩm quyền trực tiếp đánh giá).*

Kết quả đánh giá và phân loại loại cụ thể:

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:              04

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ:                       16

3. Hoàn thành nhiệm vụ:                             0

4. Không hoàn thành nhiệm vụ:        0

5. Không đánh giá:                                      0

(Có danh sách kèm theo)

Trên đây là kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm học 2023-2024 của Trường Tiểu học Tây Hưng. Nếu viên chức và người lao động không nhất trí với kết luận đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thì trực tiếp kiến nghị với Lãnh đạo nhà trường để xem xét và giải quyết.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu: VT. | **HIỆU TRƯỞNG**  **Nguyễn Xuân Thọ** |

**DANH SÁCH**

**Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2023-2024**

*(Kèm theo Thông báo số: 08 /TB-THTH ngày 31/5/2024 của trường TH Tây Hưng)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên cán bộ, viên chức** | **Chức vụ, công tác được giao** | **Xếp loại** | | | | | **Ghi chú** |
| Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ | Hoàn thành nhiệm vụ | Không hoàn thành nhiệm vụ |  | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | |
| 1 | Nguyễn Thị Búp | Giáo viên văn hóa |  | X |  |  |  | |
| 2 | Phạm Thị Chính | Giáo viên Tiếng Anh |  | X |  |  |  | |
| 3 | Nguyễn Thị Duyên | Kế toán |  | X |  |  |  | |
| 4 | Lương Thị Hằng | Giáo viên văn hóa |  | X |  |  |  | |
| 5 | Nguyễn Thị Hằng | Giáo viên văn hóa |  | X |  |  |  | |
| 6 | Hoàng Thị Hạnh | Giáo viên văn hóa |  | X |  |  |  | |
| 7 | Phan Thị Hiền | Giáo viên văn hóa | X |  |  |  |  | |
| 8 | Đặng Công Hiển | Giáo viên Mỹ thuật |  | X |  |  |  | |
| 9 | Trần Bích Hương | Giáo viên văn hóa |  | X |  |  |  | |
| 10 | Vũ Thị Hường | Giáo viên văn hóa |  | X |  |  |  | |
| 11 | Đỗ Thị Huyền | Giáo viên văn hóa |  | X |  |  |  | |
| 12 | Phạm Thị Huyền | Giáo viên Âm nhạc | X |  |  |  |  | |
| 13 | Phạm Thị Lưu Luyến | Giáo viên văn hóa |  | X |  |  |  | |
| 14 | Vũ Thị Hà My | Giáo viên văn hóa | X |  |  |  |  | |
| 15 | Vũ Thị Minh Phương | Giáo viên văn hóa |  | X |  |  |  | |
| 16 | Phạm Thị Tâm | Giáo viên văn hóa | X |  |  |  |  | |
| 17 | Nguyễn Thiên Thanh | Giáo viên văn hóa |  | X |  |  |  | |
| 18 | Đỗ Thị Tuyết | Giáo viên văn hóa |  | X |  |  |  | |
| 19 | Phạm Thị Vân | Giáo viên văn hóa |  | X |  |  |  | |
| 20 | Trần Quang Vinh | Giáo viên văn hóa |  |  |  |  |  | |
| **Tổng** | | | **04** | **16** | **0** | **0** |  | |

*(Danh sách gồm 20 người)*