|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |  |
|  | **HUYỆN NGỌC LẶC** |  | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |  |

DANH SÁCH ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022

**Vị trí việc làm: Giáo viên dạy văn hóa Tiểu học**

**Đối tượng: Tuyển mới**

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /7/2022 của Chủ tịch UBND huyện)*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **TT** | **Họ và tên** | **Ngày tháng năm sinh** | **Số báo danh** | **Phòng phỏng vấn số** | **Dân tộc** | **Hộ khẩu thường trú/ Đơn vị công tác** | **Điểm phỏng vấn** | **Đối tượng ưu tiên** | **Điểm ưu tiên** | **Tổng điểm** | **Vị trí đăng ký dự tuyển** | **Ghi chú** |
| **Bằng số** | **Bằng chữ** |
|  | Cao Thị Ly | 12/11/1996 | **TH12** | 05 | Mường | Cao Thịnh, Ngọc Lặc | 90 | Chín mươi chẵn | DTTS | 5 | 95 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Nguyễn Thị Phương | 21/09/1999 | **TH20** | 05 | Mường | Đồng Thịnh, Ngọc Lặc | 84 | Tám mươi tư chẵn | DTTS | 5 | 89 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Nguyễn Thị Huế | 13/10/1984 | **TH07** | 05 | Kinh | Thị trấn Ngọc Lặc | 82 | Tám mươi hai chẵn |   |   | 82 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Lữ Thị Duyên | 11/11/1999 | **TH01** | 05 | Thái | Vạn Xuân, Thường Xuân | 73 | Bảy mươi ba chẵn | DTTS | 5 | 78 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Hoàng Thị Thu Hà | 16/10/1990 | **TH03** | 05 | Kinh | Thị trấn Thường Xuân | 77 | Bảy mươi bảy chẵn |   |   | 77 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Lê Thị Đào | 10/03/1994 | **TH02** | 05 | Mường | Đồng Lương, Lang Chánh | 68 | Sáu mươi tám chẵn | DTTS | 5 | 73 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Bùi Thị Miền | 17/03/1987 | **TH14** | 05 | Mường | Thị trấn Ngọc Lặc | 63 | Sáu mươi ba chẵn | DTTS | 5 | 68 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Lê Thị Mai | 20/11/1989 | **TH13** | 05 | Kinh | Ngọc Liên, Ngọc Lặc | 67 | Sáu mươi bảy chẵn |   |   | 67 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Lê Thị Hằng | 07/08/1994 | **TH04** | 05 | Kinh | Thị trấn Ngọc Lặc | 65 | Sáu mươi lăm chẵn |   |   | 65 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Cầm Thị Nhàn | 02/10/1999 | **TH18** | 05 | Thái | Vạn Xuân, Thường Xuân | 60 | Sáu mươi chẵn | DTTS | 5 | 65 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Trần Thị Thùy Trang | 23/08/1991 | **TH23** | 05 | Kinh | Lâm Xa, Bá Thước | 62 | Sáu mươi hai chẵn |   |   | 62 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Phạm Văn Linh | 29/07/1990 | **TH10** | 05 | Kinh | Kiên Thọ, Ngọc Lặc | 60 | Sáu mươi chẵn |   |   | 60 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Nguyễn Thị Vân | 16/06/1999 | **TH24** | 05 | Kinh | Vạn Xuân, Thường Xuân | 59 | Năm mươi chín chẵn |   |   | 59 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Mai Thị Nguyệt | 05/05/1988 | **TH17** | 05 | Mường | Nguyệt ấn, Ngọc Lặc | 51 | Năm mươi mốt chẵn | DTTS | 5 | 56 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | 02/03/1998 | **TH15** | 05 | Kinh | Cao Thịnh, Ngọc Lặc | 54 | Năm mươi tư chẵn |   |   | 54 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Phạm Ngọc Tình | 23/08/1986 | **TH22** | 05 | Mường | Cao Ngọc, Ngọc Lặc | 41 | Bốn mươi mốt chẵn | DTTS | 5 | 46 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Vi Thị Linh | 21/01/1998 | **TH11** | 05 | Thái | Xuân Lẹ, Thường Xuân | 40 | Bốn mươi chẵn | DTTS | 5 | 45 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Bùi Canh Thìn | 03/01/2000 | **TH21** | 05 | Mường | Kim Bôi, Hòa Bình | 40 | Bốn mươi chẵn | DTTS | 5 | 45 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Bùi Văn Hoàng | 28/01/1991 | **TH06** | 05 | Mường | Ngọc Trung, Ngọc Lặc | 35 | Ba mươi lăm chẵn | DTTS | 5 | 40 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Mai Thị Hòa | 05/05/1999 | **TH05** | 05 | Kinh | Nga Giáp, Nga Sơn | 39 | Ba mươi chín chẵn |   |   | 39 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Nguyễn Thị Liễu | 16/02/1992 | **TH09** | 05 | Mường | Ngọc Trung, Ngọc Lặc | 23 | Hai mươi ba chẵn | DTTS | 5 | 28 | GVVH Tiểu học |   |
|  | Hà Thị Nhàn | 25/05/1998 | **TH19** | 05 | Mường | Ngọc Liên, Ngọc Lặc | 20 | Hai mươi chẵn | DTTS | 5 | 25 | GVVH Tiểu học |   |
|   |   |   | **(Danh sách này có 22 người)** |  |  |  |   |   |