ỦY BAN NHÂN DÂN  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

Số: 2947 /GDĐT-TC *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2017*

Về thông báo lịch khai giảng lớp Luyện thi B2

dành cho GVTA khối TiH, THCS tại IIG.

Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 577/IIG-ĐAHCM của công ty Cổ phần IIG Việt Nam về khai giảng khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh (Cấp độ Luyện thi B2);

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo triệu tập giáo viên tiếng Anh khối Tiểu học và Trung học cơ sở *(danh sách cụ thể đính kèm)* tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh (Cấp độ Luyện thi B2), cụ thể như sau:

1. Thời gian khai giảng: 22/08/2017
2. Lịch học cụ thể: là 3 giờ/buổi ( 1 buổi/tuần) và chia thành 6 lớp
3. Số lượng HV: 142 HV (Danh sách đính kèm)
4. Thời gian học và địa điểm như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên lớp** | **Địa điểm** | **Địa chỉ** | **Thời gian học (hàng tuần)** |
| 1 | DD1–A1.1 GD4 | Trung tâm TITAN | 94, Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Q.1 | Thứ ba (Sáng) |
| 2 | DD1–A1.2 GD4 | Trung tâm TITAN | 94, Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Q.1 | Thứ ba (Chiều) |
| 3 | DD2–A1.1 GD4 | ĐH Tôn Đức Thắng | 19, Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7 | Thứ ba (Sáng) |
| 4 | DD3–A1.2 GD4 | ĐH Bách Khoa | 142, Tô Hiến Thành, Q.10 | Thứ ba (Chiều) |
| 5 | DD4–A1.1 GD4 | THPT Trường Chinh | Số 1, DN11, P.Tân Hưng Thuận, Q.12 | Thứ ba (Sáng) |
| 6 | DD4–A1.2 GD4 | THPT Trường Chinh | Số 1, DN11, P.Tân Hưng Thuận, Q.12 | Thứ ba (Chiều) |

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo thông báo lịch học đến các giáo viên tiếng Anh của đơn vị để tham dự đầy đủ./.

***Nơi nhận:*** **TL. GIÁM ĐỐC**

- Như trên;**TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ**

- Giám đốc *(để báo cáo);*

- Ô. Thanh-PGĐ *(để báo cáo)*; ***(đã ký)***

- Lưu (VT, TCCB)

**Nguyễn Huỳnh Long**

**DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA LUYÊN THI B2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **ĐƠN VỊ** | **QUẬN** | **LỚP** |
| 1 | ĐOÀN MINH HIẾU | TH Nguyễn Văn Trỗi | 2 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 2 | HÒA THỊ NGỌ | THCS Long Phước | 9 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 3 | HUỲNH NGỌC NHUNG | TH Hiệp Phú | 9 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 4 | LÊ HOÀNG TRÍ | TH Trường Thạnh | 9 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 5 | NGUYỄN HỒ ÁNH NGỌC | TH Phú Thọ | 11 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 6 | NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC | Nguyễn Minh Quang | 9 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 7 | VĂN TRẦN NHƯ SANG | TH Trần Quang Diệu | 3 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 8 | NGUYỄN MỘNG QUỲNH | TH Hòa Bình | 11 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 9 | NGUYỄN THỊ HÀO | TH Phước Long A | 9 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 10 | PHẠM THỊ HOÀNG ANH | TH Bắc Hải | 10 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 11 | PHẠM THỊ HOÀNG NGA | TH Phú Thọ | 11 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 12 | TRẦN THỊ MỸ DUYÊN | TH Nguyễn Thanh Tuyền | 3 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 13 | HOÀNG THỊ HUYỀN | TH Nguyễn Hiền | 2 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 14 | LÊ PHẠM THIÊN VĂN | TH Nguyễn Thái Sơn | 3 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 15 | LÊ THỊ TRÂM NGUYÊN | TH Phong Phú | 9 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 16 | NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH | TH An Khánh | 2 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 17 | NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG | TH Long Bình | 9 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 18 | TRẦN THỊ THIÊN NHIÊN | TH Thạnh Mỹ Lợi | 2 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 19 | NGUYỄN THỤY TUYẾT HẰNG | TH Huỳnh Văn Ngỡi | 2 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 20 | NGUYỄN LÊ HỒNG NGỌC | TH Kỳ Đồng | 3 | DD1 - A1.1 GD4 |
| 21 | LÊ THỊ THU SƯƠNG | TH Phù Đổng | Bình Thạnh | DD1 - A1.2 GD4 |
| 22 | LƯƠNG THỊ CHUYÊN | TH Lê Hoàn | Bình Thạnh | DD1 - A1.2 GD4 |
| 23 | NGUYỄN THỊ KIM LOAN | TH Đặng Văn Bất | Thủ Đức | DD1 - A1.2 GD4 |
| 24 | NGUYỄN THỊ MINH ĐÀO | TH Bế Văn Đàn | Bình Thạnh | DD1 - A1.2 GD4 |
| 25 | NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG | TH Đỗ Tấn Phong | Thủ Đức | DD1 - A1.2 GD4 |
| 26 | TRƯƠNG THỊ NGUYỆT | TH Thạnh Mỹ Tây | Bình Thạnh | DD1 - A1.2 GD4 |
| 27 | NGUYỄN THỊ THÚY | TH Mỹ Thủy | 2 | DD1 - A1.2 GD4 |
| 28 | LÊ MỸ HẠNH | TH Võ Thị Sáu | Thủ Đức | DD1 - A1.2 GD4 |
| 29 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | THCS Bình L. Trung | Bình Thạnh | DD1 - A1.2 GD4 |
| 30 | BÙI THỊ TUYẾT GIANG | THCS Thông Tây Hội | Gò Vấp | DD1 - A1.2 GD4 |
| 31 | CAO THỊ VÂN THỦY | THCS Phan Sào Nam | 3 | DD1 - A1.2 GD4 |
| 32 | LÊ NGUYỄN HỒNG NGỌC | TH Tô Vĩnh Diện | Bình Thạnh | DD1 - A1.2 GD4 |
| 33 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | TH Lam Sơn | Bình Thạnh | DD1 - A1.2 GD4 |
| 34 | TRẦN THỊ HOÀNG THẢO | THCS Thông Tây Hội | Gò Vấp | DD1 - A1.2 GD4 |
| 35 | LÊ HÙYNH THỦY TIÊN | TH Bình Lợi Trung | Bình Thạnh | DD1 - A1.2 GD4 |
| 36 | ĐỖ MINH PHÚC | TH Đặng Thùy Trâm | 7 | DD2 - A1.1.GD4 |
| 37 | ĐỖ THỊ MỸ XUÂN | TH Bến Cảng | 4 | DD2 - A1.1.GD4 |
| 38 | DƯ THỊ MỸ LINH | THCS Thăng Long | 3 | DD2 - A1.1.GD4 |
| 39 | HÀ MỸ LINH | THCS Trần Danh Ninh | 8 | DD2 - A1.1.GD4 |
| 40 | HÀ THỊ DỚT | THCS Hai Bà Trưng | NB | DD2 - A1.1.GD4 |
| 41 | HỒ HỒNG CẨM | TH Phù Đổng | 7 | DD2 - A1.1.GD4 |
| 42 | HUỲNH THỊ TẤN DANH | TH Bông Sao | 8 | DD2 - A1.1.GD4 |
| 43 | LÊ THỊ HUY | THCS Hai Bà Trưng | NB | DD2 - A1.1.GD4 |
| 44 | PHẠM THỊ LỤA | TH Lý Nhơn | CG | DD2 - A1.1.GD4 |
| 45 | NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH | TH Tân Thuận | 7 | DD2 - A1.1.GD4 |
| 46 | NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC | TH Lê Anh Xuân | 7 | DD2 - A1.1.GD4 |
| 47 | NGUYỄN THỊ NẾT | TH Bình Thạnh | CG | DD2 - A1.1.GD4 |
| 48 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG | TH An Nghĩa | CG | DD2 - A1.1.GD4 |
| 49 | NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH | TH Tân Nhựt | BC | DD2 - A1.1.GD4 |
| 50 | PHẠM HỒNG MINH | TH Phan Huy Thực | 7 | DD2 - A1.1.GD4 |
| 51 | PHAN THỊ HẰNG | TH Tân Quý Tây | BC | DD2 - A1.1.GD4 |
| 52 | VÕ THỊ THÀNH NHÂN | TH Cần Thạnh | CG | DD2 - A1.1.GD4 |
| 53 | HỒ THỊ THÙY LINH | TH Bình Hưng | BC | DD2 - A1.1.GD4 |
| 54 | BÙI THỊ KIM NGUYÊN | TH Lê Quang Định | Nhà Bè | DD2 - A1.1.GD4 |
| 55 | ĐẶNG THỊ THU HIỀN (BK) | TH Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nhà Bè | DD2 - A1.1.GD4 |
| 56 | ĐẶNG THỊ THU HIỀN (TT) | TH Nguyễn Trường Tộ | 4 | DD2 - A1.1.GD4 |
| 57 | NGUYỄN NGỌC HOÀN UYÊN | THCS Hai Bà Trưng | Nhà Bè | DD2 - A1.1.GD4 |
| 58 | NGUYỄN THÀNH NGHĨA | TH Bình Mỹ | Cần Giờ | DD2 - A1.1.GD4 |
| 59 | NGUYỄN THỊ KIM NGỌC | THCS Nguyễn Văn Quỳ | Nhà Bè | DD2 - A1.1.GD4 |
| 60 | NGUYỄN THỊ LOAN | THCS Hoàng Quốc Việt | 7 | DD2 - A1.1.GD4 |
| 61 | TRẦN HOÀNG TRỌNG NHÂN | THCS Tăng Bạt Hổ A | 4 | DD2 - A1.1.GD4 |
| 62 | TRẦN THANH PHỤNG | TH Nguyễn Văn Hưởng | 7 | DD2 - A1.1.GD4 |
| 63 | NGUYỄN NGỌC DIỄM | THCS Lê Văn Hưu | Nhà Bè | DD2 - A1.1.GD4 |
| 64 | HOÀNG THỊ KIM NGA | THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nhà Bè | DD2 - A1.1.GD4 |
| 65 | HUỲNH THỊ THU HIỀN | TH Tân Quý Tây 3 | Bình Chánh | DD3 - A1.2 GD4 |
| 66 | ĐỖ THỊ HIỆP | TH Trần Quốc Toản | Tân Bình | DD3 - A1.2 GD4 |
| 67 | NGUYỄN THỊ KIM LAN | TH Bình Chánh | Bình Chánh | DD3 - A1.2 GD4 |
| 68 | NGUYỄN THỊ LIÊN | TH Cầu Xáng | Bình Chánh | DD3 - A1.2 GD4 |
| 69 | LÊ THỊ PHƯƠNG NHI | TH An Phú Tây | Bình Chánh | DD3 - A1.2 GD4 |
| 70 | NGUYỄN THỊ BÍCH | TH Lê Đình Chinh | 10 | DD3 - A1.2 GD4 |
| 71 | TRƯƠNG HOÀNG PHONG | TH Tân Kiên | Bình Chánh | DD3 - A1.2 GD4 |
| 72 | PHẠM THỊ NGỌC TUYẾN | THCS Lê Minh Xuân | Bình Chánh | DD3 - A1.2 GD4 |
| 73 | CHÂU THỊ HỒNG TRANG | THCS Qui Đức | Bình Chánh | DD3 - A1.2 GD4 |
| 74 | NGUYỄN ĐOÀN THÚY VY | TH Yên Thế | Tân Bình | DD3 - A1.2 GD4 |
| 75 | NGUYỄN HOÀNG GIANG | TH Hưng Long | Bình Chánh | DD3 - A1.2 GD4 |
| 76 | NGUYỄN HỒNG NGỌC | THCS Ngô Sĩ Liên | Tân Bình | DD3 - A1.2 GD4 |
| 77 | TRẦN MAI HOÀNG HẢI | TH Lê Anh Xuân | Tân Bình | DD3 - A1.2 GD4 |
| 78 | CHÂU TÚ ANH | TH Tân Kiên | Bình Chánh | DD3 - A1.2 GD4 |
| 79 | NGUYỄN THỊ THANH MAI | TH Phong Phú | Bình Chánh | DD3 - A1.2 GD4 |
| 80 | HOÀNG THANH NGỌC QÚY | TH Qui Đức | Bình Chánh | DD3 - A1.2 GD4 |
| 81 | LƯU THỤY TUYỀN | TH Nguyễn Văn Trân | Bình Chánh | DD3 - A1.2 GD4 |
| 82 | PHAN THỊ THÚY NGA | TH Trần Văn Ơn | Tân Bình | DD3 - A1.2 GD4 |
| 83 | NGUYỄN THỊ THANH THIẾP | TH Bình Chánh | Bình Chánh | DD3 - A1.2 GD4 |
| 84 | PHẠM THỊ THU HƯƠNG | TH Nguyễn Đình Chính | Phú Nhuận | DD3 - A1.2 GD4 |
| 85 | NGUYỄN THỊ THANH LAN | TH Tân Sơn Nhì | Tân Phú | DD3 - A1.2 GD4 |
| 86 | TRẦN HỒNG PHƯƠNG | TH Tân Kiên | Bình Chánh | DD3 - A1.2 GD4 |
| 87 | PHAN THỊ NHI HẠNH | TH Cầu Xáng | Bình Chánh | DD3 - A1.2 GD4 |
| 88 | NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG | TH Nguyễn Văn Trân | Bình Chánh | DD3 - A1.2 GD4 |
| 89 | BÙI THỊ HẢI | TH Nguyễn Du | 12 | DD4 - A1.1 GD4 |
| 90 | ĐINH THỊ HOÀN | TH Nguyễn Thị Định | 12 | DD4 - A1.1 GD4 |
| 91 | TRƯƠNG THỊ HIÊN | TH Trương Định | 12 | DD4 - A1.1 GD4 |
| 92 | HỒ NGỌC ĐIỆP | THCS Nguyễn Chí Thanh | 12 | DD4 - A1.1 GD4 |
| 93 | HUỲNH THỊ CẨM NHUNG | TH Nguyễn Thị Định | 12 | DD4 - A1.1 GD4 |
| 94 | LÊ HỒ TUẤN TÚ | TH Hà Huy Giáp | 12 | DD4 - A1.1 GD4 |
| 95 | NGUYỄN THỊ KIM OANH | Bình Mỹ 2 | Củ Chi | DD4 - A1.1 GD4 |
| 96 | NGUYỄN THỊ MINH | Bình Mỹ 2 | Củ Chi | DD4 - A1.1 GD4 |
| 97 | NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN | Trung An | Củ Chi | DD4 - A1.1 GD4 |
| 98 | NGUYỄN THỤY KIM LOAN | TH Nguyễn Thái Bình | 12 | DD4 - A1.1 GD4 |
| 99 | PHẠM THỊ THU YẾN | TH Lê Văn Thọ | 12 | DD4 - A1.1 GD4 |
| 100 | PHAN THỊ TÚ PHƯƠNG | TH Cầu Xáng | Bình Chánh | DD4 - A1.1 GD4 |
| 101 | TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT | TH Nguyễn Du | 12 | DD4 - A1.1 GD4 |
| 102 | TRẦN THỊ ĐỖ QUÂN | TH Duy Tân | Tân Phú | DD4 - A1.1 GD4 |
| 103 | TRẦN THỊ HẰNG NGA | TH Hà Huy Giáp | 12 | DD4 - A1.1 GD4 |
| 104 | TRẦN THỊ NGỌC BÍCH | Tân Phú Trung | Củ Chi | DD4 - A1.1 GD4 |
| 105 | VŨ THỊ KIM NGỌC | THCS Thị Trấn | 12 | DD4 - A1.1 GD4 |
| 106 | ĐỖ NGỌC TRANG | TH Tân Thạnh Đông | Củ Chi | DD4 - A1.1 GD4 |
| 107 | ĐỖ THỊ MINH NGUYỆT | TH Tân Thạnh Đông | Củ Chi | DD4 - A1.1 GD4 |
| 108 | ĐOÀN THỊ NGỌC DUYÊN | THCS Trần Hưng Đạo | 12 | DD4 - A1.1 GD4 |
| 109 | LÊ THỊ QUYÊN | TH Nguyễn Thị Định | 12 | DD4 - A1.1 GD4 |
| 110 | LƯU TRẦN HUYỀN | TH Phước Thạnh | Củ Chi | DD4 - A1.1 GD4 |
| 111 | NGUYỄN THỊ HỒNG DANH | TH Phú Hòa Đông | Củ Chi | DD4 - A1.1 GD4 |
| 112 | PHẠM VĂN TRUNG | TH Thái Mỹ | Củ Chi | DD4 - A1.1 GD4 |
| 113 | TRẦN THỊ THANH TUYỀN | TH Mỹ Hòa | Hóc Môn | DD4 - A1.1 GD4 |
| 114 | VÕ KIM PHỤNG | TH Quới Xuân | 12 | DD4 - A1.1 GD4 |
| 115 | ĐINH THỊ NHIỄU | THCS Nguyễn An Ninh | B2 | DD4 - A1.1 GD4 |
| 116 | ĐỖ THỊ NGỌC CẨM | Tây Bắc Lân | Hóc Môn | DD4 - A1.2 GD4 |
| 117 | HỒ THỊ XUÂN MAI | Tân Thạnh Đông 2 | Củ Chi | DD4 - A1.2 GD4 |
| 118 | HUỲNH BÙI THOẠI MY | Tân Thạnh Đông 2 | Củ Chi | DD4 - A1.2 GD4 |
| 119 | LÊ HỒNG HẢI | Nguyễn Hồng Đào | Hóc Môn | DD4 - A1.2 GD4 |
| 120 | LÊ KIM TUYẾN | Lý Chính Thắng 2 | Hóc Môn | DD4 - A1.2 GD4 |
| 121 | LÊ THỊ KIỀU TIÊN | Thới Thạnh | Hóc Môn | DD4 - A1.2 GD4 |
| 122 | LÊ THÙY CẨM TÚ | Tân Xuân | Hóc Môn | DD4 - A1.2 GD4 |
| 123 | LƯƠNG THỊ THU HẰNG | Xuân Thới Thượng | Hóc Môn | DD4 - A1.2 GD4 |
| 124 | NGÔ TRUNG HIẾU | Trần Văn Mười | Hóc Môn | DD4 - A1.2 GD4 |
| 125 | NGUYỄN MINH BÍCH HẠNH | Thới Tam | Hóc Môn | DD4 - A1.2 GD4 |
| 126 | NGUYỄN PHAN VIỆT ANH | Tô Ký | Hóc Môn | DD4 - A1.2 GD4 |
| 127 | NGUYỄN THỊ HOÀI THU | Tân Thạnh Đông 3 | Củ Chi | DD4 - A1.2 GD4 |
| 128 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | Đỗ Văn Dậy | Hóc Môn | DD4 - A1.2 GD4 |
| 129 | PHAN HOÀNG AN LINH | Tân Hiệp | Hóc Môn | DD4 - A1.2 GD4 |
| 130 | PHAN VĂN HIẾU | Hoàng Hoa Thám | Hóc Môn | DD4 - A1.2 GD4 |
| 131 | TRẦN THỊ KIM CHI | Trung Lập Thượng | Củ Chi | DD4 - A1.2 GD4 |
| 132 | TRƯƠNG KIM QUYÊN | Tây Bắc Lân | Hóc Môn | DD4 - A1.2 GD4 |
| 133 | LÂM THỊ KIỀU | Tây Bắc Lân | Hóc Môn | DD4 - A1.2 GD4 |
| 134 | LÂM THỊ NGỌC MY | THCS Phan Công Hớn | Hóc Môn | DD4 - A1.2 GD4 |
| 135 | NGUYỄN THỊ HÀ | Trần Văn Danh | Hóc Môn | DD4 - A1.2 GD4 |
| 136 | NGUYỄN THỊ THANH LOAN | THCS Nguyễn Văn Xơ | Củ Chi | DD4 - A1.2 GD4 |
| 137 | PHẠM THỊ THOA | THCS Tân Thạnh Đông | Củ Chi | DD4 - A1.2 GD4 |
| 138 | TRẦN THỊ NGỌC ANH | TH Trần Văn Ơn | Gò Vấp | DD4 - A1.2 GD4 |
| 139 | PHAN THỊ THU HẰNG | THCS Đặng Công Bỉnh | Hóc Môn | DD4 - A1.2 GD4 |
| 140 | NGUYỄN THỊ LUYẾN | THCS Nguyễn Trãi | Gò Vấp | DD4 - A1.2 GD4 |
| 141 | TRẦN NGỌC PHẤN | THCS Nguyễn Văn Nghi | Gò Vấp | DD4 - A1.2 GD4 |
| 142 | PHẠM THỊ THANH HÒA | THCS Tây Sơn | Gò Vấp | DD4 - A1.2 GD4 |