|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN  HUYỆN NHÀ BÈ  **PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |  |
| Số: /GDĐT | *Nhà Bè, ngày tháng 4 năm 2021* |
| V/v thông báo sơ bộ kết quả rà soát điều kiện của các hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương *“Vì sự nghiệp giáo dục”* năm 2021. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Bồi dưỡng giáo dục trong Huyện. |

Tính đến ngày 01/4/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã kết thúc tập hợp hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương *“Vì sự nghiệp giáo dục”* năm 2021 *(hoặc thông tin phản hồi của các trường không có cá nhân đủ điều kiện để xét năm 2021)*.

Kết quả nhận hồ sơ đề nghị: Có 14 hồ sơ của 12 đơn vị có cá nhân đề nghị xét *(MN/ Họa Mi, Vàng Anh, Hướng Dương; TH/ Trần Thị Ngọc Hân, Lâm Văn Bền, Nguyễn Trực; THCS/ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Văn Hưu, Hiệp Phước, Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Quỳ và Trường Bồi dưỡng giáo dục)*.

Ngoài ra, có 10 đơn vị đã gửi thông tin phản hồi không có cá nhân đủ điều kiện để đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương *“Vì sự nghiệp giáo dục”* năm 2021 *(MN/ Mạ Non, Hoa Lan, Tuổi Ngọc, Vành Khuyên; TH/Nguyễn Bình, Bùi Văn Ba, Tạ Uyên, Bùi Thanh Khiết, Dương Văn Lịch và THCS Phước Lộc)*.

Sau khi rà soát, đối chiếu theo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định để đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương đã triển khai, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo sơ bộ kết quả rà soát của các hồ sơ đề nghị từ các đơn vị như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ – Đơn vị công tác** | **Tháng, năm vào ngành GDĐT** | **Số năm, tháng đủ để tính xét tặng KNC *(\*)*** | **Ghi chú** |
|  | **I. Danh sách cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét năm 2020**  *(9/10 cá nhân)* | | | |  |
| 1 | Huỳnh Ngọc Lệ | Nhân viên Trường Mầm non Họa Mi | 01/03/1999 | 22 năm 01 tháng |  |
| 2 | Lê Thị Thanh Nhã | Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng Anh | 01/03/2001 | 20 năm 01 tháng |  |
| 3 | Ngô Thị Lý | Nhân viên Trường Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân | 11/2000 | 20 năm 05 tháng |  |
| 4 | Trần Thị Ngọc Bích | Giáo viên Trường Tiểu học Lâm Văn Bền | 01/04/2000 | 21 năm |  |
| 5 | Lương Quỳnh Nga | Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Trực | 01/10/2000 | 20 năm 06 tháng |  |
| 6 | Phạm Thị Kim Lộc | Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm | 01/09/2000 | 20 năm 07 tháng |  |
| 7 | Hoàng Thị Khôi | Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm | 01/09/2000 | 20 năm 07 tháng |  |
| 8 | Trần Thị Mỹ Hạnh | Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Văn Hưu | 01/09/2000 | 20 năm 07 tháng |  |
| 9 | Nguyễn Thị Hoàng Dung | Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hiệp Phước | 30/08/2000 | 20 năm 07 tháng |  |
| 10 | Phạm Thị Cẩm Hồng | Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng | 08/01/1999 | 22 năm 02 tháng |  |
| 11 | Vũ Thị Bạch Thúy | Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng | 01/10/2000 | 20 năm 06 tháng |  |
| 12 | Phạm Tấn Phước | Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Quỳ | 01/10/2000 | 20 năm 06 tháng |  |
| 13 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Giáo viên Trường Bồi dưỡng giáo dục | 01/09/1999 | 21 năm 07 tháng |  |
|  | **II. Danh sách cá nhân chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét năm 2021**  *(01/14 cá nhân)* | | | |  |
| 1 | Trần Thị Mỹ Duyên | Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương | 01/09/2001 | 19 năm 07 tháng | Chưa tròn 20 năm |

**(\*)**: Mốc thời điểm đề nghị xét **được tính đến 31 tháng 3 năm 2021**./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu: VT,GDĐT. | *“để báo cáo”* | **TRƯỞNG PHÒNG**  **Lê Thị Oanh** |