| TT | Họ và Tên | **Kiêm nhiệm** | Phân công chuyên môn | **Số tiết** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đỗ Phương Tần |  | Sử (7A1) | 2 |
|  | Nguyễn Thế Châu |  | TCToán (7A1) + TCTin (6A1) | 4 |
|  | Đinh Đức Lượng | Tổng phụ trách Đội | ThểDục (7A1, 7A2, 7A3, 7A4) | 8 |
|  | Phạm Thị Thanh Thúy | Thiết bị | PĐLý (7A1, 7A2, 7A3, 7A4) | 4 |
|  | Ngô Văn Trung | Chuyên trác PC | Sử (6A3) | 1 |
|  | Nguyễn Minh Kha | TT VHTT-HTCĐ | GDCD (6A1, 6A2, 6A3) | 3 |
|  | Trần Thị Ngọt |  | Văn (9A1, 9A2, 9A3) + PĐVăn (9A1, 9A2, 9A3) | 18 |
|  | Lê Kim Thơm | Tổ trưởng | Văn (8A1, 8A2, 8A3) + PĐVăn (8A1, 8A2, 8A3) | 15 |
|  | Đỗ Thị Vân |  | Văn (7A1, 7A2, 7A3, 7A4) + PĐVăn (7A1, 7A2, 7A3) | 19 |
|  | Trần Thị Thanh Trúc | CN6A2 | Văn (6A1, 6A2, 6A3) | 12 |
|  | Hồ Tấn Lộc | Tổ phó | Toán (9A1, 9A2, 9A3) + TCToán (9A1, 9A2, 9A3) | 18 |
|  | Trần Thị Lan Phương | P.Tin học | Toán (8A1, 8A2, 8A3) + TCTin (6A2, 6A3) | 16 |
|  | Bùi Thị Huyền |  | Toán (7A1, 7A2, 7A3, 7A4) + TCToán (7A3) + PĐToán (7A4) | 19 |
|  | Dư Kim Hoa |  | Toán (6A1, 6A2, 6A3) + PĐToán (6A1, 6A2, 6A3) | 18 |
|  | Lê Thị Diệu | Tổ trưởng | Lý (7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 9A1, 9A2, 9A3) + CNghệ (8A1, 8A2, 8A3) | 16 |
|  | Nguyễn Thụy Bảo Tùng | CN9A3 | Lý (6A1, 6A2, 6A3, 8A1, 8A2, 8A3) + CNghệ (9A1, 9A2, 9A3) + PĐLý (8A1, 8A2, 8A3) | 12 |
|  | Nguyễn Thanh Quang | CN9A1; BD HSG | Hoá (9A1, 9A2, 9A3) + CNghệ (7A1, 7A2, 7A3, 7A4) + TCHóa (8A1) | 12 |
|  | Nguyễn Thị Diễm Lệ | CN6A3 | Hoá (8A1, 8A2, 8A3) + CNghệ (6A1, 6A2, 6A3) + TCHóa (8A2) | 14 |
|  | Trần Thị Thủy Lệ | Tổ trưởng; P.Sinh học | Sinh (6A1, 6A2, 6A3, 8A1, 8A2, 8A3) | 12 |
|  | Đặng Thu Thủy | CN7A1; BD HSG | Sinh (7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 9A1, 9A2, 9A3) | 14 |
|  | Phùng Thanh Hưng | Tổ phó | NNgữ (6A1, 8A1, 8A2, 8A3) + TCNNgữ (7A2, 8A3) | 16 |
|  | Phan Thị Anh Thư | P.Ngoại ngữ | NNgữ (6A2, 6A3, 9A1, 9A2, 9A3) + PĐNNgữ (9A1, 9A2, 9A3) | 15 |
|  | Trần Thị Hải Phượng | CN7A2 | NNgữ (7A1, 7A2, 7A3, 7A4) + TCNNgữ (7A4) | 14 |
|  | Nhữ Thị Hiên | CN7A3; Thanh tra | Sử (7A2, 7A3, 7A4, 9A1, 9A2, 9A3) | 9 |
|  | Trương Thị Kim Tiên | CN8A1; P.Địa-Sử | Sử (6A1, 6A2, 8A1, 8A2, 8A3) | 8 |
|  | Bùi Nhân Hiệp | Tổ trưởng | Địa (7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 8A1, 8A2, 8A3) | 11 |
|  | Nguyễn Thị Kim Lan | CN9A2 | Địa (6A1, 6A2, 6A3, 9A1, 9A2, 9A3) | 9 |
|  | Đặng Thị Minh Duyên | CT Công đoàn; BD HSG | GDCD (7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 8A1, 8A2, 8A3, 9A1, 9A2, 9A3) | 13 |
|  | Phạm Hồng Phượng | CN8A2 | MThuật (6A1, 6A2, 6A3, 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 8A1, 8A2, 8A3, 9A1, 9A2, 9A3) | 17,5 |
|  | Phạm Thị Thu Diễm | CN8A3 | Nhạc (6A1, 6A2, 6A3, 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 8A1, 8A2, 8A3, 9A1, 9A2, 9A3) | 17,5 |
|  | Bùi Thị Hoài Tình | CN6A1; BD HSG | ThểDục (6A1, 6A2, 6A3, 9A1, 9A2, 9A3) | 16,5 |
|  | Đặng Minh Đạo | CN7A4; BD HSG | ThểDục (7A2, 7A3, 7A4, 8A1, 8A2, 8A3) | 16,5 |