|  |  |
| --- | --- |
| UBND THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG**TRƯỜNG THCS NAM ĐỒNG**Sè: /Q§-THCSN§ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Nam Đồng, ngày 01 tháng 08 năm 2017* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra lại**

 **Năm học 2016 - 2017**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NAM ĐỒNG**

Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Biên bản xét duyệt lên lớp đợt I – Năm học 2016-2017 ngày 19 tháng 5 năm 2017;

Xét năng lực chuyên môn của cán bộ giáo viên nhà trường,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1**. Thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra lại năm học 2016 – 2017 Trường THCS Nam Đồng gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Đỗ Thị Chan - Hiệu trưởng: Chủ tịch

2. Bà Phạm Thị Hảo- Phó Hiệu trưởng: Phó chủ tịch

3. Bà: Lê Thị Cẩm Vân - Tổ trưởng tổ văn phòng: Thư ký

Các đồng chí cốt cán ra đề các bộ môn (có danh sách kèm theo)

**Điều 2**. Hội đồng ra đề thi có trách nhiệm ra đề, hướng dẫn chấm, lên biểu điểm các bộ môn đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, tính khoa học, chính xác, chặt chẽ và bí mật. Đề thi phải phù hợp với trình độ, đối tượng học sinh đối với từng bộ môn và phải được Ban Giám hiệu kí duyệt, in đến từng học sinh.

**Điều 3**. Các ông (bà) có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:**- Như Điều 1;- Lưu: VT. | **HIỆU TRƯỞNG** **Đỗ Thị Chan** |

**DANH SÁCH PHÂN CÔNG RA ĐỀ**

**KIỂM TRA LẠI - NĂM HỌC 2016-2017**

 (*Kèm theo Quyết định số: /QĐ-THCSNĐ ngày 01 tháng 08 năm 2017*

 *về việc thành lập hội đồng ra đề kiểm tra lại năm học 2016-2017*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Ra đề** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Thị Hồng Lâm |  Văn 8, Sử 8 |  |
| 2 | Nguyễn Thị Thuyết | Toán 8 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG**TRƯỜNG THCS NAM ĐỒNG**Sè: /Q§-THCSN§ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Nam Đồng, ngày 08 tháng 12 năm 2017* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra học kỳ I**

 **Năm học 2017 - 2018**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NAM ĐỒNG**

 Căn cứ kế hoạch năm học 2017-2018 của trường THCS Nam Đồng;

Căn cứ công văn số 695/PGD&ĐT-THCS ngày 27/11/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương về việc kiểm tra học kỳ I năm học 2017- 2018;

Xét năng lực chuyên môn của cán bộ giáo viên nhà trường,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1**. Thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra học kỳ I năm học 2017 – 2018 Trường THCS Nam Đồng gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Đỗ Thị Chan - Hiệu trưởng: Chủ tịch

2. Bà Phạm Thị Hảo- Phó Hiệu trưởng: Phó chủ tịch

3. Bà: Lê Thị Cẩm Vân - Tổ trưởng tổ văn phòng: Thư ký

Các đồng chí cốt cán ra đề các bộ môn (có danh sách kèm theo)

**Điều 2**. Hội đồng ra đề thi có trách nhiệm ra đề, hướng dẫn chấm, lên biểu điểm các bộ môn đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, tính khoa học, chính xác, chặt chẽ và bí mật. Đề thi phải phù hợp với trình độ, đối tượng học sinh đối với từng bộ môn và phải được Ban Giám hiệu kí duyệt, in đến từng học sinh.

**Điều 3**. Các ông (bà) có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:**- Như Điều 1;- Lưu: VT. | **HIỆU TRƯỞNG** **Đỗ Thị Chan** |

**DANH SÁCH PHÂN CÔNG RA ĐỀ**

**KIỂM TRA KIỂM TRA HKI - NĂM HỌC 2017-2018**

 (*Kèm theo Quyết định số: /QĐ-THCSNĐ ngày 8 tháng 12 năm 2017*

 *về việc thành lập hội đồng ra đề kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Ra đề môn** | **Ghi chú** |
| 1 | Lê Hải Dương |  Toán 6, Lý 8 |  |
| 2 | Bùi Đông Hải | Toán 7, Công nghệ 6,9 |  |
| 3 | Đinh Thị Thảo | Toán 8, Lý 9 |  |
| 4 | Trương Thị Thúy | Toán 9 |  |
| 5 | Nguyễn Thị Hồng Lâm | Văn 6, Sử 9 |  |
| 6 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Văn 7, GDCD 7 |  |
| 7 | Phạm Thị Kim Tới | Văn 8 |  |
| 8 | Nguyễn Thị Hằng | Văn 9 |  |
| 9 | Nguyễn Hoài Nam | Lý 6, 7, Công nghệ 8 |  |
| 10 | Đồng Thị Bé Hương | Hóa 8,9, Sinh 7 |  |
| 11 | Nguyễn Thị Lý | Sinh 8, 9 |  |
| 12 | Hoàng Thị Khuê | Sinh 6, GDCD 6 |  |
| 13 | Nguyễn Thị Ánh | Công nghệ 7  |  |
| 14 | Nguyễn Thị Tâm | Anh 6, 7 |  |
| 15 | Nguyễn Thị Huy | Anh 8 |  |
| 16 | Nguyễn Thị Điệp | Anh 9 |  |
| 17 | Nguyễn Thị Huyên | Địa 6,7,8,9 |  |
| 18 | Nguyễn Đức Chinh | Sử 6,7,8 |  |
| 19 | Nguyễn Thị Nội | GDCD 9 |  |
| 20 | Phạm Thị Thu Minh | GDCD 8 |  |