PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KRÔNG PẮC

**TRƯỜNG THCS EA HIU**

 **PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Giáo viên** | **Môn** | **Buổi** | **Lớp** | **BDHSG** | **Tiết dạy /Buổi** | **Tổng** | **Chủ nhiệm** | **Kiêm nhiệm** | **Tổng** |
| 1 | Đặng Thị Hải Âu | Toán | S | 9A-Toán (4); 9B-Toán (4); 9C-Toán (4) | Toán 9 | 12 | 15 | 0 | Phó CTCĐ | **18** |
| Toán | C |   | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Đào Ngọc Thụ | Toán | S |   |   | 0 | 16 | 0 |   | **16** |
| Toán | C | 6A-Toán (4); 6B-Toán (4); 6C-Toán (4); 6D-Toán (4) | 0 | 16 | 0 |
| 3 | Nguyễn Tấn Lào | Toán | S | 7A-Toán (4); 7B-Toán (4); 7C-Toán (4) |   | 12 | 12 | 0 | TTCM | **15** |
| Toán | C |   | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Xâm Yến Kim Anh | Toán | S |   |   | 0 | 12 | 0 |   | **12** |
| Toán | C | 8A-Toán (4); 8B-Toán (4); 8C-Toán (4) | 0 | 12 | 0 |
| 5 | Nguyễn Hồng Sen | Vật lí | S | 7A-Vật lí (1); 7B-Vật lí (1); 7C-Vật lí (1); 9A-Vật lí (2); 9B-Vật lí (2); 9C-Vật lí (2) | Lý 9 | 9 | 12 | 4 |   | **16** |
| Vật lí | C |   | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Xâm Mun Yến Minh | Vật lí | S |   |   | 0 | 13 | 0 |   | **13** |
| Vật lí | C | 6A-Vật lí (1); 6B-Vật lí (1); 6C-Vật lí (1); 6D-Vật lí (1); 8A-Vật lí (1); 8A-C. nghệ (2); 8B-Vật lí (1); 8B-C. nghệ (2); 8C-Vật lí (1); 8C-C. nghệ (2) | 0 | 13 | 0 |
| 7 | Mai Thị Mỹ Tuyết | Sinh học | S | 7A-Sinh học (2); 7B-Sinh học (2); 7C-Sinh học (2); 9A-Hóa học (2); 9B-Hóa học (2); 9C-Hóa học (2) | Hóa 9 | 12 | 15 | 0 | TTCM | **18** |
| Sinh học | C |   | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Trần Thị Tuyên | Sinh học | S |   |   | 0 | 10 | 4 |   | **14** |
| Sinh học | C | 6A-Sinh học (2); 6C-Sinh học (2); 8A-Hóa học (2); 8B-Hóa học (2); 8C-Hóa học (2) | 0 | 10 | 0 |
| 9 | Thái Thị Hương | Sinh học | S | 8A-Thể dục (2); 8B-Thể dục (2); 8C-Thể dục (2) |   | 6 | 14 | 0 | Phụ trách TDTT | **16** |
| Sinh học | C | 8A-Sinh học (2); 9A-Thể dục (2); 9B-Thể dục (2); 9C-Thể dục (2) | 0 | 8 | 2 |
| 10 | Trần Thị Sơn | Mỹ thuật | S | 9A-C. nghệ (1); 9B-C. nghệ (1); 9C-C. nghệ (1) |   | 3 | 11 | 4 |   | **15** |
| Mỹ thuật | C | 6A-Mỹ thuật (1); 6B-Sinh học (2); 6B-Mỹ thuật (1); 6C-Mỹ thuật (1); 6D-Sinh học (2); 6D-Mỹ thuật (1) | 0 | 8 | 0 |
| 11 | Tưởng Thị Linh | Sinh học | S | 9A-Sinh học (2); 9B-Sinh học (2); 9C-Sinh học (2) | Sinh 9 | 6 | 13 | 4 |   | **17** |
| Sinh học | C | 8B-Sinh học (2); 8C-Sinh học (2) | 3 | 4 | 0 |
| 12 | Bùi Thị Phương Dung | Địa Lí | S |   |   | 0 | 11 | 0 |   | **11** |
| Địa Lí | C | 6A-Địa Lí (1); 6B-C. nghệ (2); 6B-Địa Lí (1); 6C-C. nghệ (2); 6C-Địa Lí (1); 6D-Địa Lí (1); 8A-Địa Lí (1); 8B-Địa Lí (1); 8C-Địa Lí (1) | 0 | 11 | 0 |
| 13 | Lê Thị Quyên | C. nghệ | S | 9A-Địa Lí (2); 9B-Địa Lí (2); 9C-Địa Lí (2) | Địa 9 | 6 | 13 | 4 |   | **17** |
| C. nghệ | C | 6A-C. nghệ (2); 6D-C. nghệ (2) | 3 | 4 | 0 |
| 14 | Vũ Thị An | C. nghệ | S | 7A-C. nghệ (2); 7A-Địa Lí (2); 7B-C. nghệ (2); 7B-Địa Lí (2); 7C-C. nghệ (2); 7C-Địa Lí (2) |   | 12 | 12 | 4 | TPCM | **17** |
| C. nghệ | C |   | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Đào Thị Thúy Hà | Ngữ văn | S | 9A-Ngữ văn (5); 9C-Ngữ văn (5) |   | 10 | 10 | 4 |   | **14** |
| Ngữ văn | C |   | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nguyễn Thị Xuyến | Ngữ văn | S |   |   | 0 | 8 | 4 |   | **12** |
| Ngữ văn | C | 8A-Ngữ văn (4); 8B-Ngữ văn (4) | 0 | 8 | 0 |
| 17 | Nguyễn Thu Hà | Ngữ văn | S |   |   | 0 | 12 | 0 |   | **12** |
| Ngữ văn | C | 6C-Ngữ văn (4); 6D-Ngữ văn (4); 8C-Ngữ văn (4) | 0 | 12 | 0 |
| 18 | Nông Minh Đoàn | Ngữ văn | S | 7A-Ngữ văn (4); 7B-Ngữ văn (4); 7C-Ngữ văn (4) |   | 12 | 12 | 0 |   | **12** |
| Ngữ văn | C |   | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Phan Tấn Thượng | Ngữ văn | S |   |   | 0 | 8 | 0 | TTCM | **11** |
| Ngữ văn | C | 6A-Ngữ văn (4); 6B-Ngữ văn (4) | 0 | 8 | 3 |
| 20 | Võ Thị Phi Luyện | Ngữ văn | S | 9B-Ngữ văn (5) | Văn 9 | 5 | 8 | 4 |   | **12** |
| Ngữ văn | C |   | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Hồ Thị Hải | Lịch Sử | S | 7A-Lịch Sử (2); 7B-Lịch Sử (2); 7C-Lịch Sử (2); 9A-Lịch Sử (1); 9B-Lịch Sử (1); 9C-Lịch Sử (1) | Sử | 9 | 12 | 0 | TPCM, phụ trách VN | **15** |
| Lịch Sử | C |   | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Trần Kim Đính | Lịch Sử | S |   |   | 0 | 10 | 0 |   | **10** |
| Lịch Sử | C | 6A-Lịch Sử (1); 6B-Lịch Sử (1); 6C-Lịch Sử (1); 6D-Lịch Sử (1); 8A-Lịch Sử (2); 8B-Lịch Sử (2); 8C-Lịch Sử (2) | 0 | 10 | 0 |
| 23 | Trịnh Thị Mai | GDCD | S | 7A-GDCD (1); 7B-GDCD (1); 7C-GDCD (1); 9A-GDCD (1); 9B-GDCD (1); 9C-GDCD (1) |   | 6 | 13 | 4 |   | **17** |
| GDCD | C | 6A-GDCD (1); 6B-GDCD (1); 6C-GDCD (1); 6D-GDCD (1); 8A-GDCD (1); 8B-GDCD (1); 8C-GDCD (1) | 0 | 7 | 0 |
| 24 | Phan Thị Hồng Nhung | Thể dục | S | 6A-Thể dục (2); 6B-Thể dục (2); 6C-Thể dục (2); 6D-Thể dục (2) |   | 8 | 14 | 0 | TKHĐ | **16** |
| Thể dục | C | 7A-Thể dục (2); 7B-Thể dục (2); 7C-Thể dục (2) | 0 | 6 | 2 |
| 25 | Ai Phuôm | Tiếng Anh | S | 7B-Tiếng Anh (3); 7C-Tiếng Anh (3) |   | 6 | 15 | 0 |   | **15** |
| Tiếng Anh | C | 6B-Tiếng Anh (3); 6C-Tiếng Anh (3); 6D-Tiếng Anh (3) | 0 | 9 | 0 |
| 26 | Bôn Si Môn Ca Na An | Tiếng Anh | S | 7A-Tiếng Anh (3); 9A-Tiếng Anh (2); 9B-Tiếng Anh (2); 9C-Tiếng Anh (2) | T. Anh 9 | 9 | 12 | 4 |   | **16** |
| Tiếng Anh | C |   | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Trương Thị Hương | Tiếng Anh | S |   |   | 0 | 12 | 0 | TTCM | **15** |
| Tiếng Anh | C | 6A-Tiếng Anh (3); 8A-Tiếng Anh (3); 8B-Tiếng Anh (3); 8C-Tiếng Anh (3) | 0 | 12 | 3 |
| 28 | Nguyễn Thị Linh | Tin học | S | 6A-Tin học (2); 6B-Tin học (2); 6C-Tin học (2); 6D-Tin học (2) |   | 8 | 14 | 0 | Phụ trách phòng tin | **16** |
| Tin học | C | 9A-Tin học (2); 9B-Tin học (2); 9C-Tin học (2) | 0 | 6 | 2 |
| 29 | Trần Anh Dũng | Tin học | S | 8A-Tin học (2); 8B-Tin học (2); 8C-Tin học (2) | Tin 9 | 6 | 15 | 0 | TPCM | **16** |
| Tin học | C | 7A-Tin học (2); 7B-Tin học (2); 7C-Tin học (2) | 3 | 6 | 1 |
| 30 | Trần Thị Thanh Vân | Mỹ thuật | S | 7A-Mỹ thuật (1); 7B-Mỹ thuật (1); 7C-Mỹ thuật (1); 9A-Mỹ thuật (1); 9B-Mỹ thuật (1); 9C-Mỹ thuật (1) |   | 6 | 9 | 4 | TPCM | **14** |
| Mỹ thuật | C | 8A-Mỹ thuật (1); 8B-Mỹ thuật (1); 8C-Mỹ thuật (1) | 0 | 3 | 1 |
| 31 | Nguyễn Thị Anh Thơ | Âm nhạc | S | 9A-Âm nhạc (1); 9B-Âm nhạc (1); 9C-Âm nhạc (1) |   | 3 | 10 | 4 | Phụ trách văn nghệ | **16** |
| Âm nhạc | C | 6A-Âm nhạc (1); 6B-Âm nhạc (1); 6C-Âm nhạc (1); 6D-Âm nhạc (1); 8A-Âm nhạc (1); 8B-Âm nhạc (1); 8C-Âm nhạc (1) | 0 | 7 | 2 |
| 32 | Phan Thành Công | Âm nhạc | S | 7A-Âm nhạc (1); 7B-Âm nhạc (1); 7C-Âm nhạc (1) |   | 3 | 3 | 0 | Tổng PTĐ | **15** |
| Âm nhạc | C |   | 0 | 0 | 12 |
| 33 | Nguyễn Duy Quản |   | S |   |   | 0 | 3 | 0 | P. cập GD | **3** |
| Hướng nghiệp | C | 9A; 9B; 9C -Hướng nghiệp (1T/1 tháng);  | 0 | 3 |   |
| 34 | Phạm Công Thành | Lịch Sử | S | 7B -Lịch sử (2) |   | 2 | 2 | 0 |   | **2** |
|   | C |   | 0 | 0 |   |
| 35 | Nguyễn Chính | Lịch Sử | S | 7B -Lịch sử (2) |   | 2 | 2 | 0 |   | **2** |
|   | C |   | 0 | 0 |   |
| 36 | Trịnh Xuân Cường | Lịch Sử | S | 7B -Lịch sử (2) |   | 2 | 2 | 0 |   | **2** |
|   | C |   | 0 | 0 | 0 |

Ea Hiu, ngày 17 tháng 8 năm 2019

**HIỆU TRƯỞNG DUYỆT Hiệu phó chuyên môn**

 ***Đã ký duyệt Đã ký***

 **Phạm Công Thành Ngyễn Chính**

***Lưu Ý: Dạy thay Cô Hải đi học lớp quản lý giáo dục***

 - Lịch sử 9A,B,C - (Thầy Đính)

 - Lịch sử 7A - (Thầy Chính); 7B - (Thầy Thành); 7C (Thầy Cường)