|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT QUẢNG YÊN | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 345/QĐ- TrMNHH | *Quảng Yên, ngày 30 tháng 8 năm 2024* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng**

**Năm học 2024-2025**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG**

*Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP của chính phủ; Quyết định 19/2006/QĐ -BTC của Bộ tài chính; Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày17/10/2005 của chính phủ;*

*Căn cứ Thông tư­ liên tịch 03/2006/ TTLT-BTC-BNV của Bộ nội vụ và Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn thực hiện nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính;*

# *Căn cứ Thông tư­ số 19/2023/TT-BGD&ĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;*

*Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành Điều lệ Trường mầm non;*

  *Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 của trường mầm non Hoa Hồng;*

*Xét trình độ, năng lực cán bộ, giáo viên và nhu cầu công tác.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

 **Điều 1:** Thành lập 03 tổ chuyên môn; 01 tổ văn phòng trong năm học 2024 - 2025 bao gồm:

          1. Tổ Mẫu giáo (5 - 6 tuổi): Gồm 16 thành viên.

2. Tổ Mẫu giáo (4 - 5 tuổi): Gồm 14 thành viên.

       3. Tổ Nhóm trẻ và 3 tuổi: Gồm 21 thành viên.

4. Tổ văn phòng: Gồm 05 thành viên.

*(Các tổ có danh sách kèm theo)*

**Điều 2:** Các tổ chuyên môn; tổ văn phòng thực hiện các hoạt động giáo dục theo Điều lệ trường mầm non dưới sự điều động, phân công của lãnh đạo đơn vị. Giúp đỡ, kiểm tra giám sát lẫn nhau cùng giúp nhau tiến bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ và quy chế chuyên môn. Nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các tổ viên trong tổ.

**Điều 3**: Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng và các ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:**- Phòng GD&ĐT (B/c);- Kho bạc NN Quảng Yên (G/s) ;**-** Như điều 3 (T/h);- Lưu VT. |  **HIỆU TRƯỞNG** **Vũ Thanh Quyên** |

**DANH SÁCH**

**CÁC THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG**

**Năm học 2024-2025**

*(Kèm theo QĐ số 345/QĐ-MNHH ngày 30/8/2024 của Hiệu trưởng*

*trường mầm non Hoa Hồng)*

 **I. Tổ Mẫu giáo 5 tuổi:** Gồm 16 thành viên.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **TT** | **Họ và tên CB, GV, NV** | **Trình độ CM** | **Nhiệm vụ** | **Ghi chú** |
| 1 | Vũ Thanh Quyên | ĐHGDMN | Hiệu trưởng | Thạc sĩ QLGD |
| 2 | Phạm Thị Khuê | ĐHGDMN | Dạy lớp MG 5 tuổi A1 |  |
| 3 | Phạm Thị Lệ Thủy | ĐHGDMN |  |
| 4 | Nguyễn Minh Bảo | ĐHGDMN | Dạy lớp MG 5 tuổi A2 |  |
| 5 | Phạm Thị Hạnh | ĐHGDMN |  |
| 6 | Đặng Thị Thu Hường | ĐHGDMN | Dạy lớp MG 5 tuổi A3 |  |
| 7 | Bùi Thị Mơ | ĐHGDMN |  |
| 8 | Nguyễn Thị Thanh | ĐHGDMN | Dạy lớp MG 5 tuổi A4 |  |
| 9 | Phạm Thị Ngọc Trâm | ĐHGDMN |  |
| 10 | Trần Hồng Minh | ĐHGDMN | Dạy lớp MG 5 tuổi A5 |  |
| 11 | Phạm Thu Hằng | ĐHGDMN |  |
| 12 | Nguyễn Thị Thêm | ĐHGDMN | Dạy lớp MG 5 tuổi A6 |  |
| 13 | Phạm Thị Quỳnh Mai | ĐHGDMN |  |
| 14 | Nguyễn Thị Thu Hường | CC nấu ăn | Nấu ăn cho trẻ | Kiêm Lao công khu A |
| 15 | Nguyễn Thu Toàn | CC nấu ăn | Nấu ăn cho trẻ |  |
| 16 | Phạm Thị Ba | CC nấu ăn | Nấu ăn cho trẻ | Kiêm Lao công khu A |

 **II. Tổ MG 4 tuổi :** Gồm 14 thành viên.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **TT** | **Họ và tên CBGV** | **Trình độ CM** |  **Nhiệm vụ** |  **Ghi Chú** |
| 1 | Trần Thị Hiền | ĐHGDMN |  Phó HT |  |
| 2 | Phạm Thị Kiên | ĐHGDMN | Dạy lớp 4 MG4 tuổi A1 |  |
| 3 | Hoàng Thị Lương | ĐHGDMN |  |
| 4 | Vũ Thị Hoài | ĐHGDMN | Dạy lớp 4 MG4 tuổi A2 |  |
| 5 | Nguyễn Thị Hiên | ĐHGDMN |  |
| 6 | Vũ Thị Thu Hương | ĐHGDMN | Dạy lớp 4 MG4 tuổi A3 |  |
| 7 | Phạm Thị Thanh Hà | ĐHGDMN |  |
| 8 | Lưu Thị Bích Thúy | ĐHGDMN | Dạy lớp 4 MG4 tuổi A4 |  |
| 9 | Dương Thị Hiên | ĐHGDMN |  |
| 10 | Đinh Thị Hằng | ĐHGDMN | Dạy lớp 4 MG4 tuổi A5 |  |
| 11 | Đoàn Thị Thủy Huyền | ĐHGDMN | Dự kiến nghỉ TS vào tháng 10/2024 |
| 12 | Bùi Thị Thu Huệ | CC nấu ăn | Nấu ăn cho trẻ |  |
| 13 | Nguyễn Thị Thu Huệ | CC nấu ăn | Nấu ăn cho trẻ |  |
| 14 | Đàm Thị Huyền | CC nấu ăn | Nấu ăn cho trẻ |  |

**III. Tổ nhóm trẻ và 3 tuổi:** Gồm 21 thành viên.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **TT** | **Họ và tên CB, GV** | **Trình độ CM** |  **Nhiệm vụ** |  **Ghi Chú** |
| 1 | Giang Thị Thúy Nhung | ĐHGDMN | Phó HT |  |
| 2 | Phạm Thị Diệu Thúy | ĐHGDMN | Dạy lớp MG 3 tuổi A1 |  |
| 3 | Cao Thị Thêu | ĐHGDMN  | Nghỉ TS đến tháng 11/2024 đi làm |
| 4 | Phạm Thị Thu Hà | ĐHGDMN | Dạy lớp MG 3 tuổi A2 |  |
| 5 | Trần Thị Phương | ĐHGDMN |  |
| 6 | Trần Thị Thoa | ĐHGDMN | Dạy lớp MG 3 tuổi A3 |  |
| 7 | Nguyễn Thị Kim Oanh | ĐHGDMN | Nghỉ TS đến tháng 11/2024 đi làm |
| 8 | Trần Thị Tươi | ĐHGDMN | Dạy lớp MG 3 tuổi A4 |  |
| 9 | Chu Thị Ninh | CĐGDMN | Dân tộc Tày |
| 10 | Phạm Thị Thu Vân | ĐHGDMN | Dạy lớp MG 3 tuổi A5 |  |
| 11 |  Nguyễn Thị Thu Hà | ĐHGDMN  |  |
| 12 | Bùi Thị Hoa | ĐHGDMN  | Dạy lớp Nhóm trẻ A1 |  |
| 13 | Phạm Thị Ngọc Thuyết | ĐHGDMN |  |
| 14 | Trịnh Thị Vương Oanh | ĐHGDMN | Dạy lớp Nhóm trẻ A2 |  |
| 15 | Nguyễn Thị Thu Khuyên | ĐHGDMN |  |
| 16 | Bùi Thị Thu Hòa | ĐHGDMN | Dạy lớp Nhóm trẻ A3 |  |
| 17 | Mai Thị Thơm | ĐHGDMN |  |
| 18 | Nguyễn Thị Lan | CĐGDMN | Dạy lớp Nhóm trẻ A4 |  |
| 19 | Nguyễn Thị Phúc | CĐGDMN |  |
| 20 | Vũ Thị Thúy Nga | CC nấu ăn | Nấu ăn cho trẻ |  |
| 21 | Trương Kim Xuyến | CC nấu ăn | Nấu ăn cho trẻ | Kiêm Lao công khu B |

**IV. Tổ văn phòng:** Gồm 05 thành viên.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **TT** | **Họ và tên CBGV** | **Trình độ CM** |  **Nhiệm vụ** |  **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Thị Hòa | ĐH Y | NV y tế học đường |  |
| 2 | Đặng Văn Thùy |  | Bảo vệ khu A |  |
| 3 | Nguyễn Quốc Việt |  | Bảo vệ khu A |  |
| 4 | Nguyễn Xuân Trường |  | Bảo vệ khu B |  |
| 5 | Lê Đình Luân |  | Bảo vệ khu B |  |