|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ THUẬN AN **TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC**  Số: /QĐ-THĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**  *An Thạnh, ngày 05 tháng 12 năm 2023* |

#### QUYẾT ĐỊNH

#### Về việc thành lập Tổ Cộng tác viên thư viện

**Năm học 2023 – 2024**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC**

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở.*

*Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.*

*Căn cứ Công văn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.*

Xét trình độ, năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên và theo đề nghị của cán bộ phụ trách công tác thư viện.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.**Thành lập Tổ công tác viên thư viện năm học 2023 - 2024, gồm 10 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 12 học sinh *(có danh sách đính kèm).*

**Điều 2.** Tổ công tác thư viện nhà trường có nhiệm vụ hỗ trợ thư viện hoạt động, khai thác, tuyên truyền, giới thiệu, phục vụ bạn đọc nhằm phát triển phong trào đọc và mượn sách báo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện.

**Điều 3.** Các cá nhân có tên ở Điều 1, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lựu kể từ ngày kí./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận :*  -** Như điều 3 (để thực hiện);  - Website trường;  - Lưu VT. | **HIỆU TRƯỞNG** |

**DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN**

**VÀ HỌC SINH THAM GIA TỔ CỘNG TÁC VIÊN THƯ VIỆN**

**NĂM HỌC 2022 - 2023**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-THĐ ngày 05 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường THCS Trịnh Hoài Đức)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên | Chức vụ  hiện nay | Nhiệm vụ  phân công | Ghi chú |
| 1 | Phan Ánh Duyên | Hiệu trưởng | Quản lý chung | Chỉ đạo chung |
| 2 | Lê Mỹ Hạnh | CB thư viện | Quản lý chuyên môn | Chỉ đạo HĐ Thư viện |
| 3 | Võ Nguyễn Thuận Khanh | Giáo viên | CTV | Phối hợp |
| 4 | Nguyễn Thị Kim Khánh | Giáo viên | CTV | Phối hợp |
| 5 | Trần Thị Hương Giang | Giáo viên | CTV | Phối hợp |
| 6 | Bùi Phượng Vỹ | Giáo viên | CTV | Phối hợp |
| 7 | Trương Đinh Ngọc Bích | Giáo viên | CTV | Phối hợp |
| 8 | Nguyễn Thị Thương | Giáo viên | CTV | Phối hợp |
| 9 | Phạm Nguyễn Thùy Trang | Giáo viên | CTV | Phối hợp |
| 10 | Cao Thiên Phúc | Giáo viên | CTV | Phối hợp |
| 11 | Mai Lam Bình | 6A7 | CTV | Phối hợp |
| 12 | Lê Quỳnh Anh | 6A1 | CTV | Phối hợp |
| 13 | Lê Ngọc Linh | 6A1 | CTV | Phối hợp |
| 14 | Nguyễn Tuấn Hưng | 7A1 | CTV | Phối hợp |
| 15 | Lê Nguyễn Trâm Anh | 7A2 | CTV | Phối hợp |
| 16 | Võ Tuệ Hội | 8A14 | CTV | Phối hợp |
| 17 | Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên | 8A8 | CTV | Phối hợp |
| 18 | Đặng Vân Thùy | 8A4 | CTV | Phối hợp |
| 19 | Nguyễn Lê Hoàng Long | 9A4 | CTV | Phối hợp |
| 20 | Nguyễn Minh Quân | 9A3 | CTV | Phối hợp |
| 21 | Nguyễn Thị Tường Vy | 9A17 | CTV | Phối hợp |
| 22 | Lê Yến Trang | 9A4 | CTV | Phối hợp |

Danh sách này có 22 CB-GV-HS