.

UBND QUẬN BÌNH TÂN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **TRƯỜNG TIỂU HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

 **LẠC HỒNG**

 Số: ….. /QĐ-THLH *Bình* *Tân, ngày 21 tháng 3 năm 2022*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thành lập Hội đồng coi, chấm, thẩm định bài kiểm tra định kỳ**

**Giữa Học kì II - Năm học 2021- 2022**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC HỒNG**

Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về thành lập trường Tiểu học Lạc Hồng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ văn bản số 1855/GDĐT-TH, ngày 29/10/2018 Về hướng dẫn đánh học sinh cấp Tiểu học năm học 2018 – 2019 của Phòng GD& ĐT quận Bình Tân;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2021-2022của trường Tiểu học Lạc Hồng;

Xét năng lực công tác và phẩm chất đạo đức của cán bộ, giáo viên, nhân viên,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1**. Nay thành lập Hội đồng coi, chấm, thẩm định kiểm tra định kỳ Giữa Học kì II - năm học 2021-2022 gồm các Ông (Bà) có tên trong danh sách đính kèm;

**Điều 2**. Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng để thực hiện tốt công tác coi, chấm, thẩm định bài kiểm tra định kỳ Giữa Học kì II - năm học 2021 – 2022 đạt hiệu quả; Hội đồng tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 3**. Các bộ phận kế hoạch Tài vụ, chuyên môn và các Ông (Bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận* :**  **HIỆU TRƯỞNG**

- Như điều 3 (thực hiện);

- Lưu VT.

 **Phạm Thị Thu Hằng**

UBND QUẬN BÌNH TÂN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG TIỂU HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

 **LẠC HỒNG**

**DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, GIÁM THỊ, GIÁM KHẢO**

**KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II**

**NĂM HỌC 2021-2022**

*(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-THLH về việc thành lập Hội đồng coi, chấm, thẩm định bài kiểm tra định kỳ Giữa Học kì II - Năm học 2021-2022)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **CHỨC VỤ** | **NHIỆM VỤ** | **Ghi chú** |
| Giám thị 1 + Giám khảo | Giám thị 2 |
| 1 | Phạm Thị Thu Hằng | HT |  |  | CTHĐ |
| 2 | Phạm Thị Hồng Oanh | PHT |  |  | P. CTHĐ |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Dung | PHT |  |  | P. CTHĐ |
| 4 | Nguyễn Thị Bảo Hà | GVCN 4/1 | Lớp 4/1 | Lớp 5/1 |  |
| 5 | Dương Thị Cẩm Lụa | GVCN 4/2 | Lớp 4/2 | Lớp 5/2 |  |
| 6 | Lê Thị Thanh Xuân | GVCN 4/3 | Lớp 4/3 | Lớp 5/3 |  |
| 7 | Đinh Thị Quỳnh Hương | GVCN 4/4 | Lớp 4/4 | Lớp 5/4 |  |
| 8 | Mai Hoàng Hải | GVCN 4/5 | Lớp 4/5 | Lớp 5/5 |  |
| 9 | Huỳnh Anh Tuấn | GVCN 4/6 | Lớp 4/6 | Lớp 5/6 |  |
| 10 | Đinh Huỳnh Nữ Ý Nhi | GVCN 4/7 | Lớp 4/7 | Lớp 5/7 |  |
| 11 | Huỳnh Lê Hải Yến | GVCN 4/8 | Lớp 4/8 | Lớp 5/8 |  |
| 12 | Dương Nguyễn Thu Phương | GVCN 4/9 | Lớp 4/9 | Lớp 5/9 |  |
| 13 | Đoàn Thị Ngọc Yến | GVCN 4/10 | Lớp 4/10 | Lớp 5/10 |  |
| 14 | Lê Hồng Bảo Trân | GVCN 4/11 | Lớp 4/11 |  |  |
| 15 | Huỳnh Thị Kim Ngàn | GVCN 4/12 | Lớp 4/12 |  |  |
| 16 | Trần Thị Đoan Trang | GVCN 4/13 | Lớp 4/13 |  |  |
| 17 | Trần Thị Thúy | GVCN 4/14 | Lớp 4/14 |  |  |
| 18 | Đặng Bảo Yến Vy | GVCN 4/15 | Lớp 4/15 |  |  |
| 19 | Đỗ Đặng Ái Phương | GVCN 4/16 | Lớp 4/16 |  |  |
| 20 | Thiều Trương Kim Thương | GVCN 5/1 | Lớp 5/1 | Lớp 4/1 |  |
| 21 | Trang Thảo Vy | GVCN 5/2 | Lớp 5/2 | Lớp 4/2 |  |
| 22 | Lưu Trường Ngọc Viên | GVCN 5/3 | Lớp 5/3 | Lớp 4/3 |  |
| 23 | Phạm Thành Long | GVCN 5/4 | Lớp 5/4 | Lớp 4/4 |  |
| 24 | Dương Thị Hà | GVCN 5/5 | Lớp 5/5 | Lớp 4/5 |  |
| 25 | Hà Thị Thùy Linh | GVCN 5/6 | Lớp 5/6 | Lớp 4/6 |  |
| 26 | Hoàng Ngọc Phương Thảo | GVCN 5/7 | Lớp 5/7 | Lớp 4/7 |  |
| 27 | Bùi Thanh Hoài | GVCN 5/8 | Lớp 5/8 | Lớp 4/8 |  |
| 28 | Trần Thị Vân | GVCN 5/9 | Lớp 5/9 | Lớp 4/9 |  |
| 29 | Nguyễn Thị Huyền | GVCN 5/10 | Lớp 5/10 | Lớp 4/10 |  |
| 30 | Phan Thị Thanh Trúc | GVCN 3.6 |  | Lớp 4/11 |  |
| 31 | Trần Thị Kim Thuận | GVCN 3.7 |  | Lớp 4/12 |  |
| 32 | Võ Nguyễn Kim Phụng | GVCN 3.8 |  | Lớp 4/13 |  |
| 33 | Trần Nguyễn Thùy Dương | GVCN 3.9 |  | Lớp 4/14 |  |
| 34 | Võ Thị Hồng Phượng | GVCN 3.10 |  | Lớp 4/15 |  |
| 35 | Kiên Thị Lan | GVCN 3.11 |  | Lớp 4/16 |  |

 *Tổng cộng danh sách có tất cả 35 lãnh đạo, giám thị, giám khảo kiểm tra định kì GK1I năm học 2021-2022.*

**HIỆU TRƯỞNG**

 **Phạm Thị Thu Hằng**