|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GD&ĐT BẮC GIANG**TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT**  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

 **DỰ KIẾN LỊCH TRỰC HÈ NĂM HỌC 2020- 2021**

 Căn cứ tình hình thực tế do tình hình dịch covid-19 tính đến ngày 28-5-2021, BGH dự kiến lịch trực hè như sau:

**1. Lịch trực:** Thời gian trực từ ngày đến ngày … thông báo sau khi có kế hoạch tiếp theo của LĐ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Từ ngày- ngày** | **Sáng** | **Chiều**  | **Ghi chú** |
|  |  | **LỚP** | **GV** | **Lớp** | **GV** | **Liên, Đ. Hiền trực thi**  |
| **1** |  | 11A2 | Thảo, Yến, Vương, Xuân | 10A4 | N. Hiền, Vân **,** Liễu, Trúc | **C.bị thi TS vào 10** |
| **2** |  | 11A8 | Thủy, Trường, Lê Cường | 10A2 | Lý, Tâm , Hương | Thi TS |
| **3** |  | 11A3 | Thái, Phúc, Ninh | 11A5 | Minh, Hằng, Lan Phương | C.bị thi TN |
| **4** |  | 10A8 | Hiến, Vân Yên, Linh | 10A5 | Hậu, Nhu , Quân | Thi TN |
| **5** |  | 11A4 | Tr. Yên, Ngô Hường, Sơn | 10A7 | Loan, Sâm, Thư | Trực thi TN |
| **6** |  | 10A3 | Hiên, Huệ, D. Hoa | 10A6 | Hà, Nguyệt, Khởi | Dọn dẹp sau thi |
| **7** |  | 11A7 | Quang, Tùng, Quyết | 11A6 | Duyên, Dung , Tuấn | Dọn dẹp sau thi |
| **8** |  | 10A2……. | Lý | 10A3……. | Hiên | Tính trực tuần năm học 2021-2022 (nếu chưa hết thời gian nghỉ hè)….. |
| **9** |  | **10A1**  | **10A1 năm học 2021-2022** | **10A2** | **10A1 năm học 2021-2022** | **Trực tuần 2021-2022** |

- 11A1: Trồng trọt, vun xới cây cối khuôn viên sân trường

- 10A1: Trang trí, khánh tiết, căng dù

- Giáo viên được miễn trực hè:

+ Do nghỉ chế độ thai sản hoặc con nhỏ dưới 12 tháng: đ/c Thoan, Oanh, Hoàn, Nga, Lý Hường, Định;

+ Do có lịch cách ly covid-19 hoặc ốm đau điều trị tại bệnh viện (có QĐ cách ly hoặc giấy ra vào viện báo cáo, trình nộp BGH);

- CBNV tổ hành chính: trực theo lịch hành chính.

**2. Thời gian trực**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Người trực** | **Sáng** | **Chiều:**  | **Ghi chú** |
| **1** | **CBGV** | Từ 7h đến 11h | từ 14h 30 đến 17h | Nhóm GV trực chia ca, ký sổ |
| **2** | **Học sinh** | Từ 7h đến 10h 30 | từ 14h 30 đến 16h30 | Cả lớp đến trực, các đợt thi TS, TN, GVCN phân theo ca |

**3. Nhiệm vụ ca trực:**

1. **CBGV:**

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch covid-19;

- Phản ánh, đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho nghỉ hoặc đổi lịch nếucó lý do bất thường (do ốm đau nằm viện, bị cách ly y tế…có hồ sơ minh chứng kèm theo)

- Tuân thủ sự phân công, thay đổi và điều hành của BGH. Không được bỏ trực, nhờ trực hộ không báo cáo;

- Tiếp khách, VS quét dọn khuôn viên trường, khử khuẩn phòng chống covid-19, thực hiện các việc phát sinh … (nếu có). Chỉ đạo HS trực hè nếu có lịch trực của HS. Kiểm diện HS trực, ghi nhận xét và bàn giao sổ trực cho ca sau, để sổ trực hè ở phòng VT;

- Báo cáo kịp thời cho BGH những vấn đề bất thường, giải quyết kịp thời các vấn đề đột xuất, phát sinh xảy ra.

1. **Học sinh trực (nếu có):**

- Đến trực đúng giờ, tuân thủ quy định phòng chống dịch covid-19;

- Tuân thủ nội quy trực, tuân thủ sự hướng dẫn của CBGV trong ca trực;

- Quét dọn, dọn dẹp, lau chùi khử khuẩn phòng chống covid-19, tưới cây, đổ rác, đốt rác, thực hiện các việc phát sinh… theo phân công của GVCN và CBGV trực hè;

- Không hái hoa, lá, không đốt pháo, không đi xe trong trường, không đùa nghịch dẫm nát cây cối, không vứt giấy bừa bãi, không vi phạm pháp luật về ATGT và nội quy nhà trường;

- Hết ca trực phải về nhà ngay, không được tụ tập đi chơi bừa bãi;

- Chấp hành tốt Luật lệ giao thông;

- Khi có sự việc bất thường phải báo cáo ngay với BGH, bảo vệ, GVCN, CBGV trực hè.

**4. Số điện thoại thường trực của BGH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Số điện thoại** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Danh Bắc | Hiệu trưởng | 0912952653 |  |
| 2 | Hoàng Danh Hợi | Phó Hiệu trưởng | 0365917087 hoặc 0915066762 |  |
| 3 | Dương Thị Minh Hải | Phó Hiệu trưởng | 0987563320 |  |

**\*Lưu ý:**

- Dự kiến lịch trực, phân công CBGV, lớp HS trực có thể thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với thực tế.

- Ngay sau khi (chậm nhất sau 01 ngày) có lịch coi thi, chấm thi TS và TN , các đ/c trùng lịch trực với coi thi, chấm thi thì báo cáo BGH để BGH đổi lịch sao cho hợp lý, đ/c được đổi và được phân công đổi lịch thực hiện tốt sự điều hành của BGH.

- Đề nghị các đ/c CBGV, NV nghiên cứu góp ý, mọi ý kiến xin gửi về BGH để được xem xét, BGH sẽ điều chỉnh lịch trực trước 16h30 ngày 30-5-2021, sau thời gian trên đ/c nào muốn đổi lịch thì tự đổi và báo cáo BGH.

 Trân trọng!

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận:* Hiệu trưởng (b/c)
* CBGV (t/h);
* Lưu VT
 | *Tiên sơn, ngày 28-5-2021***KT. HIỆU TRƯỞNG****PHÓ HIỆU TRƯỞNG****Dương Thị Minh Hải** |

**SỔ TRỰC HÈ NĂM 2019- 2020**

**Tuần 1 (13 đến 19-7-2020)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Trực sáng: lớp 10a6 (trực thi TS vào 10)** | **Trực chiều: 10A8 (trực thi TS vào 10)** |
| **TT** | **Tên HS trực**  | **Kiểm diện**  | **Nhận xét , ký nhận của Gv trực** | **TT** | **Tên HS trực vắng** | **P,KP** | **Nhận xét , ký nhận của Gv trực** |
|  | Ca sáng : 5hđến 6h45 |  |  |  | Ca chiều: 12h đến 13h |  |  |
| 1 | L.V. Hoàng Anh |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hoàng Xuân Chiến |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vũ. T. P. Doanh |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Thân Thế Dương |  |  |  |  |  |  |
| 5 | N. Khắc Đức |  |  |  |  |  |  |
| 6 | N. Văn Hà |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Doãn Văn Hào |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Trần Thị Hằng |  |  |  |  |  |  |
| 9 | N.Quang Hậu |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Trần Thị Thu Hiền |  |  |  |  |  |  |
| 11 | N. Văn Hoài  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | N.Việt Hùng |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Thân Thế Hùng |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Bùi Văn Huy |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Chu T. Thu Huyền |  |  |  |  |  |  |
| 16 | N. T. Huyền |  |  |  |  |  |  |
| 17 | N. Thị Linh |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Trần Thọ Linh |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Dương Văn Minh |  |  |  |  |  |  |
| 20 | N. Văn Nam |  |  |  |  |  |  |
| **Tực sáng: lớp 10a6** | **Trực chiều:** |
| **TT** | **Tên HS trực**  | **Kiểm diện**  | **Nhận xét , ký nhận của Gv trực** | **TT** | **Tên HS trực vắng** | **P,KP** | **Nhận xét , ký nhận của Gv trực** |
| 21 | Bùi V. Nguyên |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Hoàng Thị Linh Nhi |  |  |  |  |  |  |
| 23 | N. ngọc phương |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Đỗ Văn Quang |  |  |  |  |  |  |
| 25 | N. Khắc Quân |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Thân Trung Sơn |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Đỗ Thanh Thu |  |  |  |  |  |  |
| 28 | N. Thị Thư |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Chu T. Huyền trang |  |  |  |  |  |  |
| 30 | H.T. Mai trang |  |  |  |  |  |  |
| 31 | N. Văn Tuấn |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Lưu Văn Ước |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ca 9h30- 12h** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N. Văn Mạnh |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tạ uy Thắng |  |  |  |  |  |  |
| 3 | N. Ngọc Huyên |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đỗ Thi Loan |  |  |  |  |  |  |
| 5 | N.T. Hồng Hoan |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đỗ Hữu Trường |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trần Kim Chi |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hàng Thị Quyên |  |  |  |  |  |  |
| 9 | N. Thị Nhài |  |  |  |  |  |  |
| 10 | N. Thị Phương. |  |  |  |  |  |  |

**SỔ TRỰC HÈ NĂM 2019- 2020**

**Tuần**

|  |  |
| --- | --- |
| **Trực sáng: lớp**  | **Trực chiều: lớp**  |
| **TT** | **Tên HS vắng** | **Kiểm diện**  | **Nhận xét , ký nhận của Gv trực** | **TT** | **Tên HS trực vắng** | **P,KP** | **Nhận xét , ký nhận của Gv trực** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………