|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN BA VÌ  TRƯỜNG THCS SƠN ĐÀ  Số: 28/QĐ-THCSSĐ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**  *Sơn Đà, ngày 23 tháng 4 năm 2024* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II**

**Năm học 2023-2024**

­­­­­­­­­

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS SƠN ĐÀ

*- Căn cứ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường THCS;*

*- Căn cứ Thông tư số Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia và xét tốt nghiệp THPT*

*- Căn cứ Kế hoạch số 1239/KH-PGDĐT ngày 07/9/2023 của Phòng GD&ĐT Ba Vì về tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 cấp THCS;*

*- Căn cứ công văn 535/PGDĐT ngày 08/4/2024 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II, năm học 2023-2024;*

*- Thực hiện đề nghị của chuyên môn trường THCS Sơn Đà,*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1**: Thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II, năm học 2023-2024, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. **Chủ tịch Hội đồng:**

Ông Nguyễn Ngọc Viện - Hiệu trưởng;

1. **Phó Chủ tịch Hội đồng:**

Ông Vũ Trọng An - Phó Hiệu trưởng;

**3. Thư ký:**

Bà Nguyễn Thị Minh Hường – Thư ký Hội đồng.

**4. Các thành viên:** 23 giám thị, 16 giám khảo, 05 phục vụ, 02 bảo vệ(có danh sách kèm theo).

**Điều 2**: Hội đồng kiểm tra, đánh giá có nhiệm vụ tổ chức tốt việc kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II, năm học 2023-2024 theo đúng quy định tại Thông tư số Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia và xét tốt nghiệp THPT. Mọi nhiệm vụ của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.

**Điều 3**: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như Điều 3;  - Lưu VT | **HIỆU TRƯỞNG** |

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ**

**CUỐI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024**

*(Đính kèm Quyết định số: 28/QĐ-THCSSĐ ngày 23/4/2024)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ tên** | **Chuyên môn** | **Nhiệm vụ** | **Ghi chú** |
| **Giám thị** | | | | |
| 1 | Nguyễn Thu Hiền | Toán | Giám thị |  |
| 2 | Nguyễn Thị Hiển Lương | Ngữ văn | Giám thị |  |
| 3 | Nguyễn Thị Hải Yến | Ngữ văn | Giám thị |  |
| 4 | Phan Thị Việt Hà | Thể dục | Giám thị |  |
| 5 | Doãn Thị Hợi | Địa lý | Giám thị |  |
| 6 | Dương Hoàng Chiến | KHTN | Giám thị |  |
| 7 | Phùng Thị Hải Yến | Tiếng Anh | Giám thị |  |
| 8 | D][ng Thị Kim Liên | Ngữ văn | Giám thị |  |
| 9 | Nguyễn Thị Thủy | Toán | Giám thị |  |
| 10 | Nguyễn Thị Thu Hương | Ngữ văn | Giám thị |  |
| 11 | Chu Thúy Hà | Ngữ văn | Giám thị |  |
| 12 | Đặng Thị Hương | Toán | Giám thị |  |
| 13 | Phạm Thị Linh | LSĐL | Giám thị |  |
| 14 | Hoàng Thị Hải Yến | Thể dục | Giám thị |  |
| 15 | Nguyễn Thị Thanh Bình | Tiếng Anh | Giám thị |  |
| 16 | Phùng Ngọc Linh | Tiếng Anh | Giám thị |  |
| 17 | Ma Thị Minh | Âm nhạc | Giám thị |  |
| 18 | Nguyễn Thị Bích Hằng | KHTN | Giám thị |  |
| 19 | Đinh Thị Hồng Thắm | Ngữ văn | Giám thị |  |
| 20 | Lê Thị Phấn | Toán | Giám thị |  |
| 21 | Nguyễn Thị Kim Lan | Vật lý | Giám thị |  |
| 22 | Hoàng Thị Loan | Sinh học | Giám thị |  |
| 23 | Phùng Thị Vân | Tiếng Anh | Giám thị |  |
| **Giám khảo** | | | | |
| 1 | Chu Thúy Hà | Ngữ văn | Ngữ văn 7,8 |  |
| 2 | Dương Thị Kim Liên | Ngữ văn | Ngữ văn 9,6 |  |
| 3 | Nguyễn Thị Hiền Lương | Ngữ văn | Ngữ văn 9 |  |
| 4 | Nguyễn Thị Thu Hương | Ngữ văn | Ngữ văn 7,9 |  |
| 5 | Nguyễn Thị Hải Yến | Ngữ văn | Ngữ văn 7,8 |  |
| 6 | Đinh Thị Hồng Thắm | Ngữ văn | Ngữ văn 6 |  |
| 7 | Đặng Thị Hương | Toán | Toán 6,9 |  |
| 8 | Nguyễn Thị Thủy | Toán | Toán 6,8 |  |
| 9 | Lê Thị Phấn | Toán | Toán 7 |  |
| 10 | Nguyễn Thị Minh Hường | Toán | Toán 7,9 |  |
| 11 | Vũ Trọng An | Toán | Toán 7 |  |
| 12 | Nguyễn Thu Hiền | Toán | Toán 6 |  |
| 13 | Nguyễn Thị Thanh Bình | Tiếng Anh | Tiếng Anh 6,9 |  |
| 14 | Phùng Thị Hải Yến | Tiếng Anh | Tiếng Anh 8,9 |  |
| 15 | Phùng Thị Vân | Tiếng Anh | Tiếng Anh 6,7 |  |
| 16 | Phùng Ngọc Linh | Tiếng Anh | Tiếng Anh 6,7 |  |
| **Phục vụ** | | | | |
| 1 | Nguyễn Huy Điệu | Kế toán | Phục vụ |  |
| 2 | Lưu Quang Chung | Nhân viên | Phục vụ |  |
| 3 | Nguyễn Thị Thu | Y tế | Phục vụ |  |
| 4 | Phùng Thị Hằng | Thủ quỹ | Phục vụ |  |
| 5 | Trương Thị Làn | Nhân viên | Phục vụ |  |
| **Bảo vệ** | | | | |
| 1 | Trương Văn Tấn |  | Bảo vệ |  |
| 2 | Tô Danh Toàn |  | Bảo vệ |  |