PHÒNG GD & ĐT PHONG ĐIỀN

**TRƯỜNG THCS PHONG HẢI**

**KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG**

**Thời gian: chiều thứ năm( 14 giờ 00 phút, ngày 18/11/2021)**

Đề nghị GVCN quản lý, chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, phân công dụng cụ lao động cụ thể, hợp lý để buổi lao động an toàn, có hiệu quả.

 Quý thầy cô khi đi lao động đảm bảo dụng cụ được phân công.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LỚP | VỊ TRÍ | CÔNG VIỆC | DỤNG CỤ | Giáo viên phụ trách |
| 6/2 | Nửa trước sân trường, hành lang trước các phòng học cấp 4(bên trái văn phòng theo hướng nhìn ra cổng). | Nhổ cỏ, nhặt rác và đốt rác.  | Cào, chổi, bao đựng rác. | **GVCN** |
| 7/1 | Phía sau phòng số 1, 2, 3, 4, 5 đến nhà vệ sinh. | Nhổ cỏ, nhặt rác và đốt rác. | Cào, chổi, bao đựng rác. | **GVCN** |
| 8/1 | Phía sau dãy nhà 2 tầng. | Nhổ cỏ, nhặt rác và đốt rác. | Cào, chổi, bao đựng rác. | **GVCN** |
| 8/2 | Trước cổng trường và 2 cánh(phía ngoài).  | Nhổ cỏ, nhặt rác và đốt rác, thu dọn các cành cây đỗ gãy. | Cào, chổi, bao đựng rác. | **GVCN** |
| 7/2 | Sau phòng học số 6, 7, văn phòng, hội trường cho đến căn tin. | Nhổ cỏ, nhặt rác và đốt rác. | Cào, chổi, bao đựng rác. | **GVCN** |
| 9/2 |  Bậc cấp trước phòng thư viện. | Đánh xả, chùi sạch. | Bàn chà, xô chứa nước. | **GVCN** |
| 6/1 | Nửa trước sân trường, hành lang và cầu thang dãy nhà 2 tầng(bên phải văn phòng theo hướng nhìn ra cổng). | Nhổ cỏ, nhặt rác và đốt rác, quét sạch hành lang và cầu thang dãy nhà 2 tầng.  | Cào, chổi, bao đựng rác. | **GVCN** |
| 9/1 | Bậc cấp trước phòng tin học. | Đánh xả, chùi sạch. | Bàn chà, xô chứa nước. | **GVCN** |
|  | Phòng Lap, Tin học. | Lau chùi, quét sạch sẽ. | Khăn, chổi. | **Thầy Dung. Cô Hải, Hường.** |
|  | Phòng Hóa, Lý- CN, Thiết bị, Sinh, TV, ÂN. | Lau chùi, quét sạch sẽ. | Khăn, chổi. | **C. Ân. Thầy Thoát, Thạnh, M Hùng, Sung.** |
|  | HT, PHT, VT, KT. | Lau chùi, quét sạch sẽ. | Khăn, chổi. | **Thầy Ứng, C Hùng. Cô Hương, An.** |
|  | Toàn bộ trước sân trường. | Cắt tỉa cây trước sân trường. | Dao, kéo, liềm. | **Thầy Châu. Anh Thuần.** |
|  | Văn phòng, Y tế. | Lau chùi, quét sạch sẽ. | Khăn, chổi. | **Cô Ánh.** |
|  | Các cửa phòng 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, MT, truyền thống. |  |  | **Thầy Mãi, Thảnh, Duyên, Trung** |

 *Phong Hải, ngày 15 tháng 11 năm 2021*

  **Phó Hiệu Trưởng**

 **Trương Công Hùng**