|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN LONG BIÊN**TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT** | **LỊCH CÔNG TÁC CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG****( NĂM HỌC 2019-2020 TỪ NGÀY 10/2/ ĐẾN NGÀY 15/2/2020)** |
| **Thứ** | **Buổi** | **Nội dung công việc, thời gian, địa điểm** | **Bộ phận (cá nhân)** **thực hiện** | **Lãnh đạo** **phụ trách** | **Các nội dung công việc bổ sung, phát sinh** |
| **Hai****10/2** | S | **- Học sinh toàn trường nghỉ học từ ngày 10/2 đến ngày 14/2/2020.**- 8h30: BGH kiểm tra công tác vệ sinh tại các lớp học. - 9h30: GVCB khối 4 SHCM và trực tại trường.- BGH và văn phòng làm việc bình thường. | CB-GV-NV. |  Đ/c Kỳ |  |
| C | - GVCB khối 4 trực tại trường.- BGH và văn phòng làm việc bình thường. | GVCB khối 4BGH,VP | Đ/c Huệ |  |
| **Ba****11/2** | S | **- 8h30: Đ/c Huệ, Thảo,Thu tập huấn về phòng chống dịch tại TTBD Chính trị quận**- 8h: GVCB khối 5 SHCM và trực tại trường.- BGH và văn phòng làm việc bình thường. | Huệ, Thảo, ThuGVCB khối 5CB-GV-NV. |  Đ/c Kỳ |  |
| C | - GVCB khối 5 trực tại trường.- BGH và văn phòng làm việc bình thường. | GVCB khối 5BGH,VP | Đ/c HuệĐ/c Kỳ |  |
| **Tư****12/2** | S | - 8h: GVCB khối 1 SHCM và trực tại trường.- BGH và văn phòng làm việc bình thường. | GVCB khối 1CB-GV-NV. |  Đ/c Kỳ |  |
| C | - GVCB khối 1 trực tại trường.- BGH và văn phòng làm việc bình thường. | GVCB khối 1BGH,VP | Đ/c Huệ |  |
| **Năm****13/2** | S | - 8h: GVCB khối 2 SHCM và trực tại trường.- BGH và văn phòng làm việc bình thường. | GVCB khối 2CB-GV-NV. |  Đ/c Kỳ |  |
| C | - GVCB khối 2 trực tại trường.- BGH và văn phòng làm việc bình thường. | GVCB khối 2BGH,VP | Đ/c Huệ |  |
| **Sáu****14/2** | S | - 8h: GVCB khối 3 & Bộ môn SHCM và trực tại trường.- BGH và văn phòng làm việc bình thường. | GVCB khối 3 & Bộ mônCB-GV-NV. |  Đ/c KỳĐ/c Huệ. |  |
| C | - GVCB khối 3 trực tại trường.- BGH và văn phòng làm việc bình thường.**- 15h: GVCN, GVBM vệ sinh lớp học.****- 16h 15: Bảo vệ và Y tế phun khử trùng các lớp học và phòng làm việc, khu WC, sân trường…** | GVCB khối 3 & Bộ mônBGH,VPCB-GV-NVĐ/c Hải, Thảo | BGH |  |
| **Bảy****15/2** |  |  |  |  |  |
| **CN****16/2** |  |  |  |  |  |