**ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO GIẢNG DẠY**

Nghề Kế toán doanh nghiệp, trình độ Trung cấp

Địa điểm đào tạo: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hà Trung

1, Chất lượng nhà giáo cơ hữu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Trình độ chuyên môn được đào tạo** | **Trình độ nghiệp vụ sư phạm** | **Trình độ kỹ năng nghề** | **Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công GD** |
|  | Hoàng Thị Thanh | Ths.Triết học | CC SP giảng dạy ĐH |  | Chính trị |
|  | Nguyễn Văn Chiến | ĐH. Sư phạm giáo dục thể chất  | CC SP GDĐH |  | Giáo dụcthể chất |
|  | Lê Thị Thanh Hồng | ĐH. Tin học quản lý | CCSP |  | Tin học |
|  | Bùi Thị Kim Anh | Ths. Ngôn ngữ Anh | CC SPGDĐH |  | Tiếng Anh |
|  | Bùi Sỹ Sâm | Ths. Kinh tế chính trị | CC SP GDĐH |  | Kinh tếchính trị |
|  | Trần Thị Hồng Nhung | Ths. Luật học | CCSP GD CĐ |  | Pháp luật;Luật kinh tế |
|  | Thịnh Thị Ngọc | Ths. Kinh tế | CC SP GDĐH |  | Nguyên lýkế toán |
|  | Lê Thị Bình | Ths. Quản lý kinh tế  | CCSP GDĐH; CC SP DN |  | Marketingcăn bản |
|  | Trần Thị Hương Giang | Ths. Kinh tế;ĐH. Toán-thống kê tin học  |  CC SP GDĐH |  | Thống kêdoanh nghiệp |
|  | Nguyễn Thị Thường | Ths. Kinh tế;Đh. Kế toán | CC SP GDĐH |  | Tài chính doanh nghiệp |
|  | Hoàng Thu Hà | Ths. Kinh tế | CC SP GDĐH |  | Kế toándoanh nghiệp 1 |
|  | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Ths. Kinh tế | CC SP GDĐH |  | Kiểm toán |
|  | Hoàng Kim Oanh | Ths. Kinh tế | CC SP GDĐH |  | Kế toán máy |
|  | Đặng Thị Ngọc | Ths. Kinh tế | CC SP GDĐH |  | Thực tậpnghề nghiệp |
| Thực tập tốt nghiệp |
|  | Nguyễn Thùy Dương | Ths. Quản lý kinh tế | CC SP GDĐH; CC SP dạy nghề |  | Khởi tạodoanh nghiệp |
|  | Nguyễn Xuân Trường | Ths. Kinh tế | Bậc 2, CC SP GDĐH |  | Kế toán thuế |
|  | Lê Thị Trang Nhung | Ths. Kinh tế | CC SP GDĐH |  | Kế toán hành chính sự nghiệp |
|  | Ngô Quang Vinh | Ths. Quản trị kinh doanh | CC SP GDĐH |  | Kỹ năng mềm |
|  | Phạm Ngọc Trường | Ths. Kinh tế | Bậc 2, CC SP GDĐH |  | Thuế |
|  | Đậu Quang Nghĩa | Ths. Văn học việt namĐH. Ngữ văn | CCSP |  | Soạn thảovăn bản |

2, Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Trình độ chuyên môn**  | **Trình độ nghiệp vụ sư phạm** | **Trình độ kỹ năng nghề** | **Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy** | **Tổng số giờ giảng dạy/năm** |
|  | Bùi Văn Mạnh | ĐH. Sư phạm thể dục – Giáo dục quốc phòng |  |  | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 45 |
|  | Lê Anh Dũng | CĐ ngành Kế toán; ĐH ngành Kế toán; ThS QLGD | CC SP GDĐH | CĐ ngành Kế toán | Kế toándoanh nghiệp 2 | 120 |