**Phụ lục 01**

**TỔNG HỢP BIÊN CHẾ CÁC TRƯỜNG THPT, TRƯỜNG THCS&THPT**

*(Kèm theo Kế hoạch số… ./KH-SGDĐT ngày tháng 01 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tình hình thực hiện biên chế** | **Tổng CB, GV, NV** | **CBQL** | **Tổng GV** | **Cơ cấu giáo viên theo môn** | **NVHC** |
| **Văn** | **Sử** | **Địa** | **GDCD** | **Tiếng Anh** | **Toán**  | **Tin học** | **Vật lý** | **KTCN** | **KTNN** | **Sinh học** | **Hóa học** | **Thể dục** | **Quốc phòng** | **Âm nhạc** | **Mỹ thuật** |
| **KHỐI THPT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phân bổ biên chế theo biên chế được UBND tỉnh giao năm 2024 | 5.512 | 282 | 4.979 | 665 | 271 | 267 | 223 | 548 | 818 | 286 | 487 | 102 | 91 | 305 | 460 | 291 | 154 | 6 | 5 | 248+ 3GVTH |
| 2 | Biên chế hiện có ngày 08/01/2024 | 5.275 | 263 | 4911 | 653 | 261 | 263 | 219 | 535 | 808 | 282 | 491 | 98 | 93 | 303 | 463 | 288 | 151 | 2 | 1 | 98+3GVTH |
| 3 | Biên chế thừa (+), thiếu (-) giữa hiện có và được giao | -237 | -19 | -68 | -12 | -10 | -4 | -4 | -13 | -10 | -4 | 4 | -4 | 2 | -2 | 3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -150 |
| **KHỐI THCS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phân bổ biên chế theo biên chế được UBND tỉnh giao năm 2024 | 145 | 6 | 141 | 21 | 8 | 11 | 5 | 15 | 23 | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 0 | 5 | 6 |  |
| 2 | Biên chế hiện có ngày 08/01/2024 | 113 | 5 | 108 | 19 | 7 | 7 | 5 | 10 | 21 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 |  |
| 3 | Biên chế thừa (+), thiếu (-) giữa hiện có và được giao | -32 | -1 | -33 | -2 | -1 | -4 | 0 | -5 | -2 | -3 | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 | -1 | 0 | -3 | -4 |  |

**Phụ lục 02**

**CÂN ĐỐI GIỮA BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO, BIÊN CHẾ HIỆN CÓ, SỐ NGƯỜI NGHỈ HƯU VỚI BIÊN CHẾ**

**ĐƯỢC TỈNH GIAO ĐẾN NĂM 2026**

*(Kèm theo Kế hoạch số….. ./KH-SGDĐT ngày tháng 01 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Bậc học** | **Biên chế tỉnh giao năm 2024 theo Quyết định 4912/QĐ-UBND** | **Biên chế hiện có****tính đến 08/01/2024** | **Số biên chế hiện có thừa (+), thiếu (-) so với biên chế tỉnh giao năm 2024** | **Số biên chế tỉnh giao các năm, đến năm 2026 theo KH số 157/KH-UBND ngày 12/6/2023** | **Biên chế giao năm 2026 giảm (-) so với năm 2024** | **Số người về hưu đến năm 2026** | **Số biên chế hiện có tính đến 2026 (sau khi trừ đi số đã về hưu)** | **Số biên chế hiện có thừa (+), thiếu (-) năm 2026 so với biên chế tỉnh giao năm 2026** |
| **2025** | **2026** |
| 1 | THPT | 5.512 | 5.275 | - 237 | 5.372 | 5.203 | -309 | 195 | 5.080 | -123 |
| 2 | THCS | 145 | 113 | - 32 | 142 | 138 | -7 | 3 | 110 | -28 |
|  | **Tổng cộng** | **5.657** | **5.388** | **- 269** | **5.514** | **5.341** | **-316** | **198** | **5.190** | **-151** |