|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN** |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TỈNH HÀ TĨNH** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**Phụ lục V**

**PHÂN BỔ BỔ SUNG BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2023-2024**

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị** | **Chỉ tiêu giao bổ sung giáo viên** | **Ghi chú**  |
| **Mầm non** | **Tiểu học**  |  |
| 1 | TX Kỳ Anh | 11 | 12 |  |
| 2 | Kỳ Anh | 21 | 13 |  |
| 3 | Cẩm Xuyên | 23 | 13 |  |
| 4 | TP Hà Tĩnh | 12 | 5 |  |
| 5 | Thạch Hà | 18 | 13 |  |
| 6  | Lộc Hà | 5 | 6 |  |
| 7 | Can Lộc | 17 | 7 |  |
| 8 | Hương Khê | 13 | 11 |  |
| 9 | Hương Sơn | 22 | 4 |  |
| 10 | Vũ Quang | 11 | 3 |  |
| 11 | Đức Thọ | 23 | 2 |  |
| 12 | TX Hồng Lĩnh | 12 | 2 |  |
| 13 | Nghi Xuân | 7 | 11 |  |
| **Tổng** | **195** | **102** |  |