**TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH QUỲNH**

**KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG ĐÓN - TRẢ HỌC SINH**

**(Từ ngày 10/02/2022)**

**1. Đón HS:**

- Đ/c Xuân HP + Quỳnh điều hành

- Bảo vệ: Cả 4 đ/c (Cổng chính 3 đ/c, cổng phụ 1 đ/c); phân luồng và hướng dẫn phụ huynh vào ra đúng làn đường tránh ùn tắc, hướng dẫn HS để xe đúng nơi qui định.

- Đoàn viên phối hợp hỗ trợ.

- GV đón HS và đo thân nhiệt tại các điểm đón ở 2 cổng chính, phụ đi vào sân trường:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cửa số** | **Người phụ trách** | **Vị trí đón**  **(trời không mưa)** | **Vị trí đón**  **(trời mưa)** |
| 1 | Đ/c Thương | Đối diện lớp 5A8 | Sảnh khu nhà C |
| 2 | Đ/c Lâm | Đối diện phòng 4A5 | Sảnh nhà C gần 4A5 |
| 3 | Đ/c Thuần | Đối diện phòng 4A10 | Hành lang lớp 4A10 |
| 4 | Đ/c Thúy | Đối diện lớp 1A7 | Hành lang lớp 1a7,8 |
| 5 | Đ/c Hải Vy | Đối diện lớp 1A5 | Hành lang lớp 1A5 |
| 6 | Đ/c Bình | Đối diện lớp 1A3 | Hành lang lớp 1A3 |
| 7 | Đ/c NgHoàn/ Ng. Xuân | Đối diện lớp 1A1 | Hành lang lớp 1A1 |
| 8 | Đ/c Thúy (T.Anh) | Đối diện lớp 3A4 | Hành lang lớp 3A4 |
| 9 | Đ/c Vân | Đối diện lớp 3A2 | Hành lang lối lên cầu thang |
| 10 | Đ/c Chung + Nhung (T.Anh) | Sân gần nhà bếp mới | Sân gần nhà bếp mới |

\* GV đón, hướng dẫn HS đi xe đạp vào khu vực nhà xe tại cổng phụ:

- HS khối 4+ 5A1- 5A4: **Đ/c Thắng, Huyền KT** hướng dẫn HS để xe tại nhà xe theo khu vực QĐ .

- HS khối 3+ 5 A5- 5A9: **Đ/c Tuyết, Hiền, Đ. Dung** HDHS xếp xe đạp khu sân gần bể bơi và sân gần nhà bếp.

- Hỗ trợ chỉ dẫn PHHS tại các khu vực PH đỗ xe cho con xuống: **BV**+ **Lam.**

\* Trực phòng y tế và chuẩn bị cơ sở vật chất phòng cách li: Đ/c **Trang**+ **Ng Hoàn**.

**2. Trả HS:**

* Bảo vệ: 02 đ/c (cổng chính 1 đ/c, cổng phụ 1đ/c) để HD phụ huynh và HS ra vào nhanh chóng, tránh ùn tắc.
* **Các Đ/c BV+ Thắng, Lam** chỉ dẫn PHHS đỗ xe tại khu vực chờ đón con theo sơ đồ.
* GVCN các lớp HD HS xếp hàng theo lớp ra đến khu vực phụ huynh đón và trả HS tại sân trường hoặc khu hành lang và dưới gốc cây( nếu trời mưa).
* Toàn bộ HS đi xe đạp sẽ đến và về qua cổng phụ của trường, để xe theo khu vực quy định.

**3. Thời gian trực đo thân nhiệt:**

+ Từ 6h30: Ban giám hiệu có mặt.

+ Từ 6h45: GV có mặt chuẩn bị trang thiết bị đo thân nhiệt, đón HS.

+ Từ 7h15: Tất cả GVCN có mặt đón HS tại lớp.

+ Từ 7h45: Trống truy bài GV đứng lớp rút về dạy; GV dự trữ tiếp tục duy trì đón HS.

+ Từ 8h: Trống vào lớp các đ/c bảo vệ tiếp tục kiểm tra thân nhiệt của HS(đi muộn), PHHS, khách đến liên hệ công tác.

**\* Trang phục:**

- Các đ/c GV- NV nữ mặc áo dài( 2 ng ày 10,11/2).

- Bảo vệ + Lao công mặc trang phục quy định.

- Học sinh mặc đồng phục( Nếu thời tiết ấm)

**4. Thời gian vào lớp - tan học:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Học sinh** | **Giờ đón HS** | **Giờ vào học** | **Thời gian học** | **Giờ tan học** |
| Khối 1 | Từ 7h30 – 7h45 | 8h00 | Tiết 1: 8h00 - 8h40  Tiết 2: 8h40 - 9h20  Ra chơi: nghỉ 20 phút  Tiết 3: 9h40 - 10h20  Tiết 4: 10h20 - giờ tan | 10h 55 phút |
| Khối 2 | Từ 7h30 – 7h45 | 8h00 | 10h 55 phút |
| Khối 3 | Từ 7h15 – 7h30 | 8h00 | 11h 00 phút |
| Khối 4 | Từ 7h15 – 7h30 | 8h00 | 11h 05 phút |
| Khối 5 | Từ 7h15 – 7h30 | 8h00 | 11h 00 phút |

**\* Ghi chú:** Trong quá trình thực hiện, các đ/c linh hoạt xử lý các tình huống cho phù hợp thực tế. Khi có điều chỉnh nhà trường sẽ thông báo sau./.

**BAN GIÁM HIỆU**