|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN XUYÊN MỘC  **TRƯỜNG THCS BƯNG RIỀNG**  Số: 76 / QĐ-THCSBR | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỈ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bưng Riềng ngày 11 tháng 12 năm 2018* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS BƯNG RIỀNG**

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều 19, điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Thông tư số :12/ 2011 /TT-BGDĐT ngày 28/3/2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn 458/PGD ngày 19/11/2018 V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019;

Căm cứ Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019 của trường THCS Bưng Riềng;

Căn cứ tình hình thực tế và xét năng lực giáo viên của Nhà trường ;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1**. Thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông: Lê Văn Chinh Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ;
2. Ông: Đặng Văn Tuân Giáo viên Phó chủ tịch HĐ;
3. Bà: Nguyễn Thi Ngọc Hồng Văn Thư Thư ký HĐ;
4. Ông: Nguyễn Văn Trung TTND Giám sát;
5. Các thành viên làm nhiệm vụ coi, chấm thi và phục vụ: *(danh sách kèm theo),*

**Điều 2**. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức việc coi, chấm bài kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế.

**Điều 3**. Các ông bà có tên ở Điều 1, bộ phận văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận :* HIỆU TRƯỜNG**

- Như điều 3 (th/hiện);

- Niêm yết phòng GV (th/hiện); (Đã ký)

- Website trường;

- Lưu VT,  **LÊ VĂN CHINH**

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI, CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 1**

**NĂM HỌC 2018-2019**

*Danh sách đính kèm QĐ số: 76 /QĐ-THCS ngày 11/12 /2018*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ | | Ghi chú |
| Giám thị | Chấm thi |
| 1 | Huỳnh Huy Cường | Giáo viên | X | X |  |
| 2 | Lê Thị Thanh | Giáo viên | X | X |  |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Giáo viên | X | X |  |
| 4 | Ngô Sỹ Trung | Giáo viên | X | X |  |
| 5 | Nguyễn Thanh Hà | Giáo viên | X | X |  |
| 6 | Nguyễn Duy Luyến | Giáo viên | X | X |  |
| 7 | Phùng Quang Bình | Giáo viên | X | X |  |
| 8 | Ngô Thị Nhiệm | Giáo viên | X | X |  |
| 9 | Lưu Thị Dung | Giáo viên | X | X |  |
| 10 | Phan Thị Điệp | Giáo viên | X | X |  |
| 11 | Trần Văn Xiếu | Giáo viên | X | X |  |
| 12 | Nguyễn Thị Minh | Giáo viên | X | X |  |
| 13 | Lê Văn Chính | Giáo viên | X | X |  |
| 14 | Nguyễn Thị Hoa | Giáo viên | X | X |  |
| 15 | Hồ Thị Oanh | Giáo viên | X | X |  |
| 16 | Phùng Thị Tú | Giáo viên | X | X |  |
| 17 | Nguyễn Đình Huyến | Giáo viên | X | X |  |
| 18 | Ma Thu Hà | Giáo viên | X | X |  |
| 19 | Nguyễn Thị Thu Hoài | Giáo viên | X | X |  |
| 20 | Tô Đình Trường | Giáo viên | X | X |  |
| 21 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | Giáo viên | X | X |  |
| 22 | Trịnh Thị Hà | Giáo viên | X | X |  |
| 23 | Nguyễn Phước Trung | Giáo viên | X | X |  |
| 24 | Nguyễn Thị Nga | Giáo viên | X | X |  |
| 25 | Nguyễn Thị Kim Phước | Giáo viên | X | X |  |
| 26 | Nguyễn Thị Ngọc Phượng | Giáo viên | X | X |  |
| 27 | Vũ Thu Hà | Giáo viên | X | X |  |
| 28 | Nguyễn Tuấn Huy | Bảo vệ |  |  |  |
| 29 | Hoàng Sơn Hà | Bảo vệ |  |  |  |
| 31 | Nguyễn Thị Dung | Phục vụ |  |  |  |
| 31 | Bùi Anh Thư | Y tế |  |  |  |

*Danh sách này gồm 31 thành viên.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UBND HUYỆN XUYÊN MỘC**  **TRƯỜNG THCS BƯNG RIỀNG** | | | | **PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KỲ I**  **NĂM HỌC 2018-2019** | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| STT | Họ và tên | 17/12 | | 18/12(Thứ 3) | | 19/12(Thứ 4) | | 20/12 Thứ 5 | 21/12 Thứ 6 | 22/12 Thứ 7 | |
| Thứ 2 | | Sáng | Chiều | Sáng | Chiều |
| 1 | Huỳnh Huy Cường | X | |  | X |  | X |  |  | X | |
| 2 | Lê Thị Thanh | X | | X |  |  |  | X |  | X | |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | X | | X | X |  | X |  |  | X | |
| 4 | Ngô Sỹ Trung |  | | X | X | X | X |  |  |  | |
| 5 | Nguyễn Thanh Hà |  | | X | X |  | X | X | X |  | |
| 6 | Nguyễn Duy Luyến |  | |  |  | X | X | X | X |  | |
| 7 | Phùng Quang Bình |  | | X | X | X | X |  |  |  | |
| 8 | Ngô Thị Nhiệm |  | |  | X | X |  |  | X | X | |
| 9 | Lưu Thị Dung |  | | X |  | X | X | X | X |  | |
| 10 | Phan Thị Điệp |  | |  | X |  | X | X | X |  | |
| 11 | Trần Văn Xiếu |  | | X | X | X | X |  | X | X | |
| 12 | Nguyễn Thị Minh | X | |  |  |  |  | X | X | X | |
| 13 | Lê Văn Chính | X | | X | X | X | X | X |  |  | |
| 14 | Nguyễn Thị Hoa | X | | X |  |  |  | X | X | X | |
| 15 | Hồ Thị Oanh |  | |  |  | X | X | X | X |  | |
| 16 | Phùng Thị Tú | X | |  |  |  |  | X | X | X | |
| 17 | Nguyễn Đình Huyến |  | |  |  | X |  | X | X | X | |
| 18 | Ma Thu Hà | X | |  | X |  |  | X | X | X | |
| 19 | Nguyễn Thị Thu Hoài |  | | X |  | X |  | X | X | X | |
| 20 | Tô Đình Trường | X | |  |  |  |  | X | X | X | |
| 21 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | X | |  |  | X |  | X |  | X | |
| 22 | Trịnh Thị Hà |  | |  |  |  |  |  | X | X | |
| 23 | Nguyễn Phước Trung | X | |  | X | X | X |  |  |  | |
| 24 | Nguyễn Thị Nga | X | | X |  | X | X |  |  |  | |
| 25 | Nguyễn Thị Kim Phước |  | | X | X |  |  |  | X | X | |
| 26 | Nguyễn T.Ngọc Phượng | X | | X | X | X | X |  |  |  | |
| 27 | Vũ Thu Hà | X | | X | X |  |  | X |  | X | |

*Bưng Riềng, ngày 11 tháng 12 năm 2018*  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**