|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT BUÔN HỒ  **TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

|  |  |
| --- | --- |
| Số: …../QĐ-NBK | *Thống Nhất, ngày   tháng  năm 2023* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công khai đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức theo Nghị định 90**

**Năm học 2022-2023.**

*Căn cứ vào nghị định 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/08/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.*

*Căn cứ vào công văn số 115/PGD ĐT-TC ngày 19/04/2023 của Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Buôn Hồ về việc báo cáo kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức theo nghị định 90/2020/NĐ-CP năm học 2022-2023.*

#### *Căn cứ vào biên bản họp đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ viên chức và hợp đồng lao động ngày 24/05/2023;*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức theo nghị định 90 năm học 2022 - 2023 của trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm *(Có danh sách kèm theo)*

**Điều 2.** Thời gian công khai: **từ 1/6/2023 - 10/6/2023** trên website và bảng tin của nhà trường;

**Điều 3.** Bộ phận chuyên môn và các bộ phận liên quan thực hiện Quyết định này, Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký../.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;

- Phòng GD-ĐT;

- Lưu: VT

**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Thị Thủy**

**DANH SÁCH CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THEO NGHỊ ĐINH 90 NĂM HỌC 2022 -2023**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số / QĐ-NBK ngày tháng 5 năm 2023)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **XẾP LOẠI THEO NGHỊ ĐỊNH 90** | | | | **GHI CHÚ** |
| **HTXS** | **HTT** | **HT** | **CHT** |  |
| **1** | **Nguyễn Thị Bích Mân** | X |  |  |  |  |
| **2** | **Nguyễn Thị Vui** | X |  |  |  |  |
| **3** | **Nguyễn Hữu Hậu** | X |  |  |  |  |
| **4** | **Trần Thị Vân Anh** | X |  |  |  |  |
| **5** | **Võ Minh Hải** | X |  |  |  |  |
| **6** | **Trình Thị Hải Vân** | X |  |  |  |  |
| **7** | **Nguyễn Văn Tình** | X |  |  |  |  |
| **8** | **Nguyễn Thị Thủy** | X |  |  |  |  |
| **9** | **Trần Thị Vân** | X |  |  |  |  |
| **10** | **Dương Thị Liễu** | X |  |  |  |  |
| **11** | **Nguyễn Thị Thúy** |  | X |  |  |  |
| **12** | **Phan Trần Hậu** |  | X |  |  |  |
| **13** | **Nguyễn Thị Nhàn** |  | X |  |  |  |
| **14** | **Bế Thị Kim Oanh** |  | X |  |  |  |
| **15** | **Hồ Thị Loan Anh** |  | X |  |  |  |
| **16** | **Dương Thị Thao** |  | X |  |  |  |
| **17** | **Trần Hải Vân** |  | X |  |  |  |
| **18** | **Hồ Thị Thanh Bình** |  | X |  |  |  |
| **19** | **Bùi Thị Lý** |  | X |  |  |  |
| **20** | **Nguyễn Thị Lệ** |  | X |  |  |  |
| **21** | **Nguyễn Thị Diệu** |  | X |  |  |  |
| **22** | **Nguyễn Thị Bích Vi** |  | X |  |  |  |
| **23** | **Nguyễn Thị tuyết Hạnh** |  | X |  |  |  |
| **24** | **Nguyễn Thị Như Quỳnh** |  | X |  |  |  |
| **25** | **Bùi Thị Thanh** |  | X |  |  |  |
| **26** | **Cồ Quốc Nhật Trường** |  | X |  |  |  |
| **27** | **Nguyễn Thị Thu Trang** |  | X |  |  | HĐ ngắn hạn |
| **28** | **Hồ Nguyễn Phương Uyên** |  | X |  |  | HĐ ngắn hạn |
| **29** | **Phạm Thị Lan Hương** |  |  | X |  |  |

*( Danh sách này có 29 người)*