UBND HUYỆN ĐẮK SONG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

# TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-THĐ  *Đức An, ngày 29 tháng 8 năm 2024*

# QUYẾT ĐỊNH

#  Về việc biên chế các khối lớp năm học 2024-2025

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO**

*Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ*

*Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường Tiểu học;*

 *Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Song Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 -2025 cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn huyện Đắk Song*

*Căn cứ vào đặc điểm và tình hình thực tiển của nhà trường và nội dung Kế hoạch giáo dục của nhà trường;*

*Theo đề nghị của chuyên môn trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1**. Biên chế học sinh các khối lớp năm học 2024-2025, toàn trường được biên chế thành 13 lớp, gồm có: Khối I chia thành 03 lớp; Khối II chia thành 03 lớp; Khối III chia thành 02 lớp Khối IV chia thành 03 lớp; Khối IV chia thành 02 lớp; (*Có danh sách số lượng học sinh kèm theo*);

**Điều 2**. Các khối lớp được biên chế đảm bảo sĩ số cân đối, hợp lý và đáp ứng được mặt bằng chung về năng lực, nguyện vọng và mục tiêu giảng dạy cho từng đối tượng học sinh;

**Điều 3**. Giao cho giáo viên chủ nhiệm các lớp ổn định công tác tổ chức và quản lý lớp theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ và Kế hoạch giáo dục của nhà trường;

**Điều 4**. Các bộ phận có liên quan, các ông (bà) giáo viên chủ nhiệm và học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:* HIỆU TRƯỞNG**

- PGD&ĐT ( để b/c);

- Giáo viên( để t/h);

- Lưu VT; HSCM./.

**DANH SÁCH**

**BIÊN CHẾ HỌC SINH CÁC KHỐI LỚP NĂM HỌC 2024-2025**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ/THĐ ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Hiệu trưởng trường TH Trần Hưng Đạo)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT**  | **Lớp**  | **Sĩ số**  | **Giáo viên chủ nhiệm**  | **Ghi chú**  |
| 1  | 1A | 34 | Nguyễn Thị Bích |  TKT khối 1 |
| 2  | 1B | 32 | Vũ Thị Bình |   |
| 3  | 1C | 33 | Nguyễn Thị Lan |   |
| 4  | 2A | 37 | Hà Thị Hòa |  Tổ khối phó khối 2+3 |
| 5  | 2B | 35 | Nguyễn Thị Minh |   |
| 6  | 2C | 34 | Đinh Thị Sâm |   |
| 7  | 3A | 40 | Hoàng Thị Quỳnh Như |   |
| 8  | 3B | 40 | Phạm Thị Nữ |  TKT khối 2+3 |
| 9  | 4A | 32 | Nguyễn Tuyết Trinh |  Tổ khối phó khối 4 + 5 |
| 10  |  4B | 32 | Nguyễn Trọng Giáo |   |
| 11  | 4C | 32 | Trần Thị Minh |   |
| 12  | 5A | 41 | Nguyễn Thị Thanh Hằng |  TKT khối 4+5 |
| 13  | 5B | 41 | Phạm Thị Thu Trà |   |