UBND HUYỆN BÙ ĐĂNG **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ SƠN**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 311 /QĐ- THTS *Thọ Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2024*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc củng cố tổ cộng tác viên thư viện – thiết bị năm học 2024 – 2025**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ SƠN**

Căn cứ quyết định số 1850/QĐ- UBND ngày 27 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Bù Đăng về việc sáp nhập trường tiểu học Thọ Sơn và trường tiểu học Trần Phú thành trường tiểu học Thọ Sơn;

Căn cứ điều 11 khoản 1 Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm thông tư số 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học;

Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2024 – 2025 về công tác Thư viện – Thiết bị của trường Tiểu học Thọ Sơn;

Theo đề nghị của bộ phận Thư viện – Thiết bị,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Củng cố tổ cộng tác viên Thư viện – Thiết bị gồm các ông (bà) có tên sau (Có danh sách kèm theo);

**Điều 2.** Tổ cộng tác viên Thư viện – Thiết bị có nhiệm vụ:

Tham gia phối hợp, hỗ trợ cán bộ Thư viện – Thiết bị đăng ký, xử lý kỹ thuật nghiệp vụ;

Thực hiện công việc nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của cán bộ Thư viện – Thiết bị;

Thời gian hoạt động kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2024.

**Điều 3.** Phụ trách chuyên môn, kế toán thủ quỹ và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:* HIỆU TRƯỞNG**

**-**Như điều 3;

-Website:ththoson.edu.vn;

-Lưu: VT;TV.

**DANH SÁCH TỔ CỘNG TÁC VIÊN THƯ VIỆN – THIẾT BỊ**

**(**Đính kèm QĐ số: /QĐ – THTS ký ngày tháng năm 2024)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Nhiệm vụ được phân công** | |
| 1 | Lê Thị Thu Hà | PHT | Tổ trưởng |
| 2 | Nguyễn Thị Nguyệt | Phụ trách TV – TB | Tổ phó |
| 3 | Nguyễn Thị Trúc Linh | TT tổ 1 | Thành viên |
| 4 | Nguyễn Thị Nguyệt | TT tổ 2 | Thành viên |
| 5 | Nguyễn Thị Thu Hương | TT tổ 3 | Thành viên |
| 6 | Trần Thị Thuỷ | TT tổ 4 | Thành viên |
| 7 | Nguyễn Thị Hồng Việt | TT tổ 5 | Thành viên |
| 8 | Võ Thị Mỹ Dung | TT tổ VP | Thành viên |
| 9 | Châu Thị Phương Uyên | HS lớp 5A1 | Thành viên |
| 10 | Tạ Ngọc Thanh Thảo | HS lớp 5A1 | Thành viên |
| 11 | Đỗ Trần Tâm | HS lớp 5A2 | Thành viên |
| 12 | Sú Tú Phương | HS lớp 5A3 | Thành viên |
| 13 | Nguyễn Gia Quỳnh | HS lớp 5A3 | Thành viên |
| 14 | Bạch Diệp Anh | HS lớp 5A4 | Thành viên |
| 15 | Hồ Nguyễn Tâm Như | HS lớp 5A4 | Thành viên |
| 16 | Nguyễn Đặng Huyền Diệu | HS lớp 5A5 | Thành viên |
| 17 | Đỗ Thị Trúc | HS lớp 5A5 | Thành viên |
| 18 | Thị Thắm | HS lớp 5A6 | Thành viên |
| 19 | Bùi Hoàng Anh | HS lớp 5A6 | Thành viên |
| 20 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | HS lớp 4A1 | Thành viên |
| 21 | Đặng Ngọc Trường Toản | HS lớp 4A1 | Thành viên |
| 22 | Phạm Trương Minh Thư | HS lớp 4A2 | Thành viên |
| 23 | Trần Thị Hoài Thương | HS lớp 4A2 | Thành viên |
| 24 | Đặng Thị Nhã Trân | HS lớp 4A3 | Thành viên |
| 25 | Lê Hoàng Oanh | HS lớp 4A3 | Thành viên |
| 26 | Cao Phương Thuý | HS lớp 4A4 | Thành viên |
| 27 | Nguyễn Trọng Đức | HS lớp 4A4 | Thành viên |
| 28 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | HS lớp 4A5 | Thành viên |
| 29 | Điểu Thị Ngọc Vân | HS lớp 4A5 | Thành viên |
| 30 | Điểu Thị Ngọc Linh | HS lớp 4A6 | Thành viên |
| 31 | Bùi Chí Nguyện | HS lớp 4A6 | Thành viên |
| 32 | Ngô Anh Minh | HS lớp 4A7 | Thành viên |
| 33 | Đặng Kiều Thanh Trúc | HS lớp 4A7 | Thành viên |
| 34 | Vũ Phạm Bảo Ngân | HS lớp 3A1 | Thành viên |
| 35 | Nguyễn Thị Thanh Thuỷ | HS lớp 3A1 | Thành viên |
| 36 | Vũ Gia Hân | HS lớp 3A2 | Thành viên |
| 37 | Nguyễn Thảo Khuê | HS lớp 3A2 | Thành viên |
| 38 | Nguyễn Thị Hoài Thương | HS lớp 3A3 | Thành viên |
| 39 | Ngô Lê Hương Thảo | HS lớp 3A3 | Thành viên |
| 40 | Minh Anh | HS lớp 3A4 | Thành viên |
| 41 | Điểu Quốc | HS lớp 3A4 | Thành viên |
| 42 | Hàn Ngọc Ánh | HS lớp 3A5 | Thành viên |
| 43 | Nguyễn Lộc Thọ | HS lớp 3A5 | Thành viên |
| 44 | Ngô Minh Hồng Đăng | HS lớp 2A1 | Thành viên |
| 45 | Phan Hoàng Bảo Trân | HS lớp 2A1 | Thành viên |
| 46 | Nguyễn Thanh Bảo Trân | HS lớp 2A2 | Thành viên |
| 47 | Phạm Minh Khang | HS lớp 2A2 | Thành viên |
| 48 | Lỹ Nhã Kỳ | HS lớp 2A3 | Thành viên |
| 49 | Nguyễn Quỳnh Anh | HS lớp 2A3 | Thành viên |
| 50 | Nguyễn Ngọc Tú Anh | HS lớp 2A4 | Thành viên |
| 51 | Nguyễn Thu Hà | HS lớp 2A4 | Thành viên |