|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**Số: 26 /GDĐT-CSVCVề việc tiếp tục tăng cường thực hiện Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT và Quyết định số 01/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/1/2004 về sửa đổi bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Quận 12 , ngày 14 tháng 01 năm 2019*  |

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở

Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ban hành ngày 02/1/2003, Quyết định số 01/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/1/2004 về Sửa đổi bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT và Công văn số 11185/GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 17/12/2014 về Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

Tiếp tục thực hiện Công văn số 920/GDĐT-CSVC ngày 04/10/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác Thư viện trường học năm học 2018 – 2019, phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và tổ chức phân công xây dựng danh hiệu thư viện nâng chuẩn như sau:

**1. Xây dựng thư viện theo Tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông**

Năm học 2017-2018, trường tiểu học có 01 đạt xuất sắc; 11 tiên tiến và 09 đạt chuẩn. Trường THCS có 10 tiên tiến, 02 đạt chuẩn và 01 không xếp loại (THCS Hà Huy Tập). Đến năm học 2018-2019 theo Kế hoạch công tác thư viện của các trường tiểu học có 01 đạt xuất sắc; 14 tiên tiến (tăng 03), 05 đạt chuẩn và 01 không xếp loại (TH Võ Thị Thừa). Trường THCS có 12 tiến (tăng 02) và 02 đạt chuẩn (tăng 01). Như vậy các trường nâng danh hiệu Thư viện gồm:

**- Tiểu học:** Từ danh hiệu đạt chuẩn lên danh hiệu tiên tiến: TH Võ Thị Sáu; TH Nguyễn Trãi và TH Lý Tự Trọng.

**- Trung học cơ sở:**

**+** Từ không xếp loại lên đạt chuẩn: THCS Hà Huy Tập;

+ Từ đạt chuẩn lên tiên tiến: THCS Nguyễn Trung Trực và THCS Nguyễn Chí Thanh.

(đính kèm phụ lục)

**2. Phân công tổ chức xây dựng danh hiệu thư viện**

Để hỗ trợ cho các Thư viên đăng ký nâng danh hiệu thư viện nêu trên, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện như sau:

**2.1. Đối với cấp Tiểu học**

**Tổ 1**: do nhân sự phụ trách thư viện trường tiểu học Thuận Kiều làm tổ trưởng, các thành viên tham gia gồm trường TH Nguyễn Thị Định; TH Trương Định; TH Nguyễn Thị Minh Khai; TH Võ Văn Tần; TH Trần Văn Ơn; TH Quang Trung và TH Hồ Văn Thanh thực hiện xây dựng thư viên trường TH Nguyễn Trãi và TH Võ Thị Sáu

**Tổ 2:** do nhân sự phụ trách thư viện trường tiểu học Hà Huy Giáp làm tổ trưởng, các thành viên tham gia gồm trường TH Nguyễn Thái Bình; TH Nguyễn Văn Thệ ; TH Nguyễn Khuyến; TH Nguyễn Du; TH Phạm Văn Chiêu; TH Quới Xuân và TH Võ Thị Thừa thực hiện xây dựng thư viên trường TH Lý Tự Trọng

Thời gian thực hiện công tác xây dựng thư viện

Từ ngày 16/01/2019 đến ngày 18/01/2019 tại trường TH Nguyễn Trãi (tổ 1) và TH Lý Tự Trọng (tổ 2);

Từ ngày 22/01/2019 đến ngày 25/01/2019 cả 02 tổ thực hiện cây dựng thư viện trường TH Võ Thị Sáu.

**2.2. Đối với cấp THCS**

 Thành lập 1 tổ công tác do nhân sự phụ trách thư viện trường THCS Nguyễn Ánh Thủ làm tổ trưởng, các thành viên tham gia gồm các trường THCS.

Thời gian thực hiện công tác xây dựng thư viện

Từ ngày 15/01/2019 đến ngày 17/01/2019 tại trường THCS Hà Huy Tập

Từ Ngày 18/01/2019 đến ngày 22/01/2019 tại trường TH Nguyễn Trung Trực;

Từ ngày 23/01/2019 đến ngày 25/01/2019 cả 02 tổ thực hiện xây dựng thư viện trường TH Nguyễn Chí Thanh.

Để tạo điều kiện cho toàn ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Tổ phổ thông,Phòng GDD và ĐT;-Lưu VT (Ngh | **TRƯỞNG PHÒNG****Đã ký****Khưu Mạnh Hùng** |
| **PHỤ LỤC** Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/1/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông và Quyết định số 01/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/1/2004 về sửa đổi bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị** | Đạt danh hiệu năm học 2017-2018 | Đăng ký đạt danh hiệu năm học 2018-2019 |
| Xuất sắc | Tiên tiến | Đạt chuẩn | Xuất sắc | Tiên tiến | Đạt chuẩn |
| 1.        | Nguyễn Thị Minh Khai |   |   | x |   |   | x |
| 2.        | Thuận Kiều |   | X |   |   | X |   |
| 3.        | Trương Định |   | X |   |   | X |   |
| 4.        | Nguyễn Thị Định | X |   |   | x |   |   |
| 5.        | Lý Tự Trọng |   |   | x |   | X |   |
| 6.        | Nguyễn Du |   | X |   |   | X |   |
| 7.        | Nguyễn Khuyến |   | X |   |   | X |   |
| 8.        | Trần Văn Ơn  |   | X |   |   | X |   |
| 9.        | Võ Văn Tần |   |   | x |   |   | x |
| 10.    | Quang Trung |   | X |   |   | X |   |
| 11.    | Trần Quang Cơ |   |   | x |   |  | x  |
| 12.    | Hồ Văn Thanh |   |   | x |   |   | X |
| 13.    | Nguyễn Trãi |   |   | x |   | X |   |
| 14.    | Nguyễn Thái Bình |   | X |   |   | X |   |
| 15.    | Võ Thị Sáu |   |   | x |   | X |   |
| 16.    | Kim Đồng |   |   | x |   |  | X |
| 17.    | Lê Văn Thọ |   |   | x |   |   | X |
| 18.    | Quới Xuân |   | X |   |   | X |   |
| 19.    | Nguyễn Văn Thệ |   | X |   |   | X |   |
| 20.    | Phạm Văn Chiêu |   | X |   |   | X |   |
| 21.    | Hà Huy Giáp |   | X |   |   | X |   |
| 22 | Võ Thị Thừa  |   |   |   |   |   | KXL |
|   | Cộng  | 1 | 11 | 9 | 1 | 14 | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  STT |  Tên đơn vị  | Đạt danh hiệu năm học 2017-2018 | Đăng ký đạt danh hiệu năm học 2018-2019 |
| Xuất sắc | Tiên tiến | Đạt chuẩn | Xuất sắc | Tiên tiến | Đạt chuẩn |
| 1 | Nguyễn Ảnh Thủ  |   | x |   |   | x |   |
| 2 | Nguyễn Huệ |   | x |   |   | x |   |
| 3 | Phan Bội Châu |   | x |   |   | x |   |
| 4 | Nguyễn Vĩnh Nghiệp |   | x |   |   | x |   |
| 5 | Lương Thế Vinh  |   | x |   |   | x |   |
| 6 | An Phú Đông |   | x |   |   | x |   |
| 7 | Nguyễn Hiền |   | x |   |   | x |   |
| 8 | Trần Quang Khải |   | x |   |   | x |   |
| 9 | Nguyễn An Ninh  |   | x |   |   | x |   |
| 10 | Trần Hưng Đạo  |   | x |   |   | x |   |
| 11 | Nguyễn Trung Trực |   |   | x |   | x |   |
| 12 | Nguyễn Chí Thanh  |   |   | x |   | x |   |
| 13 | Hà Huy Tập |   |   | KXL |   |   | X |
|   | Cộng  |   | 10 | 2 |   | 12 | 1 |