|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 **PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** Số: 843/QĐ-GDĐT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**    *Quận 9, ngày 30 tháng 9 năm 2015* |

##### QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thành lập Hội đồng bộ môn**

**Năm học 2015 - 2016**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân Quận 9 về việc thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân Quận 9 về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2015 – 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9,

# QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Nay thành lập hội đồng bộ môn năm học 2015 - 2016 của Phòng giáo dục và Đào tạo Quận 9 gồm các Ông (Bà) có tên trong danh sách đính kèm.

**Điều 2.** Hội đồng Bộ môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9 thực hiện nhiệm vụ theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Đồng Bộ môn tự giải thể khi kết thúc năm học.

**Điều 3.** Trưởng các bộ phận công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo các đơn vị và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);

- TT/UBND Quận 9 (để báo cáo);

- Như điều 3 (để thi hành); (Đã ký)

- Lưu.

**Nguyễn Thị Thu Hiền**

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BỘ MÔN BẬC THCS**

**Năm học 2015 – 2016**

(*Đính kèm theo Quyết định số 843/QĐ-GDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Phòng GD-ĐT*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Môn | Họ Và Tên | Năm Sinh | | Chức vụ | Phân công | Đơn vị |
| Nam | Nữ |
| 1 | Văn | Phan Trần Bãng Thu |  | 1972 | GV | **Trưởng BM** | Hoa Lư |
| Trần Vũ Phi Bằng | 1973 |  | GV | Mạng lưới | Phước Bình |
| Ngô Thị Mỹ Hà |  | 1975 | GV | Mạng lưới | Trần Q Toản |
| Nguyễn Ngọc Thảo |  | 1977 | HT | Mạng lưới | Long Trường |
| 2 | Toán | Vũ Đức Đoàn | 1962 |  | CV | **Trưởng BM** | PGD |
| Thái Vân Trang |  | 1971 | HT | Mạng lưới | Tăng N Phú B |
| Lê Thị Mỹ Dung |  | 1966 | GV | Mạng lưới | Trần Q Toản |
| Trần Thiện Hữu | 1982 |  | GV | Mạng lưới | Hoa Lư |
| Trà Thanh Loan |  | 1978 | PHT | Mạng lưới | Long Bình |
| 3 | Anh văn | Trần Thị Tuyết Hồng |  | 1977 | PHT | **Trưởng BM** | Tr BDGD |
| Trần Thị Kim Trang |  | 1967 | P.HT | Mạng lưới | Hoa Lư |
| Nguyễn Thị Anh Thư |  | 1961 | GV | Mạng lưới | Trần Q Toản |
| Nguyễn Thị Hồng Ngọc |  | 1979 | GV | Mạng lưới | Trần Q Toản |
| Huỳnh Phạm Thu Thanh |  | 1971 | GV | Mạng lưới | Trần Q Toản |
| Nguyễn Thị Thu Lan |  | 1975 | GV | Mạng lưới | Tân Phú |
| 4 | Lý | Nguyễn Trường Vũ | 1980 |  | P.HT | **Trưởng BM** | Trần Q Toản |
| Nguyễn Công Thoại | 1987 |  | GV | Mạng lưới | Tân Phú |
| Trần Thị Lý |  | 1975 | GV | Mạng lưới | Hoa Lư |
| Lê Duy Tuấn | 1963 |  | GV | Mạng lưới | Long Phước |
| 5 | Hóa | Cao Văn Đưa | 1959 |  | HT | **Trưởng BM** | Hoa Lư |
| Vũ Hữu Luật | 1957 |  | GV | Mạng lưới | Trần Q Toản |
| Trần Vũ Hồng Chuyên | 1978 |  | GV | Mạng lưới | Hoa Lư |
| Nguyễn D Minh Hương |  | 1977 | PHT | Mạng lưới | Trần Q Toản |
| 6 | Sinh | Lương Văn Lâm | 1972 |  | HT | **Trưởng BM** | Hưng Bình |
| Lương Kim Phượng |  | 1966 | GV | Mạng lưới | Hoa Lư |
| Trần Thị Thủy |  | 1963 | GV | Mạng lưới | Trần Q Toản |
| Trần Vũ Liên Ban |  | 1978 | GV | Mạng lưới | Tăng N Phú B |
| 7 | Địa | Lê Minh Hiếu | 1981 |  | GV | **Trưởng BM** | Long Bình |
| Nguyễn Thành Tài | 1960 |  | HT | Mạng lưới | Tân Phú |
| Hà Thị Nhung |  | 1969 | GV | Mạng lưới | Hoa Lư |
| 8 | Sử | Lê Văn Lực | 1966 |  | HT | **Trưởng BM** | Phước Bình |
| Nguyễn Đức Hiến | 1964 |  | GV | Mạng lưới | Trần Q Toản |
| Lê Mậu Thành | 1983 |  | P.HT | Mạng lưới | Tăng N Phú B |
| 9 | GDCD | Đinh Hồng Phát | 1966 |  | GV | **Trưởng BM** | Hưng Bình |
| Nguyễn Thị Ngọc Mai |  | 1982 | GV | Mạng lưới | Trần Q Toản |
| 10 | Nhạc | Nguyễn Thị Ái Chiêu |  | 1967 | GV | Trưởng BM | Trần Q Toản |
| Mai Thị Bích Duyên |  | 1969 | GV | Mạng lưới | Hoa Lư |
| 11 | TD | Vũ Văn Quan | 1956 |  | CV | **Trưởng BM** | PGD |
| Nguyễn Hoàng Phúc |  |  | GV | Mạng lưới | Phước Bình |
| Dương Văn Trọng | 1975 |  | GV | Mạng lưới | Hoa Lư |
| Vũ Đình Khả | 1982 |  | GV | Mạng lưới | Phước Long |
| 12 | Mĩ Thuật | Trương T Ngọc Phượng |  | 1973 | GV | **Trưởng BM** | Tr Thạnh |
| Bùi Văn Mới | 1967 |  | GV | Mạng lưới | Phước Bình |
| Nguyễn Thị Thanh Thúy |  | 1982 | GV | Mạng lưới | Long Phước |
| 13 | Công Nghệ | Võ Văn Qúy | 1969 |  | P.GĐ | **Trưởng BM** | TT KTHNTH |
| Đặng Như Trang |  | 1973 | GĐ | Mạng lưới | TT KTHNTH |
| Nguyễn Thị Thanh Thủy |  | 1983 | GV | Mạng lưới | Trường Thạnh |
| 14 | Tin | Cao Thế Phương | 1978 |  | P.HT | **Trưởng BM** | Long Phước |
| Trần Ng Hoàng Khải | 1988 |  | GV | Mạng lưới | Hoa Lư |
| 15 | NGLL  & Tư vấn HĐ | Đồng Công Hiển | 1963 |  | HT | **Trưởng BM** | Phước Long |
| Nguyễn Ngọc Thảo |  | 1977 | HT | Mạng lưới | Long Trường |
| Nguyễn D Minh Hương |  | 1977 | P.HT | Mạng lưới | Trần Q Toản |
| Nguyễn Thị Thu Trang |  | 1985 | GV | Mạng lưới | Hoa Lư |

*Danh sách này có 53 thành viên*