|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ THỦ ĐỨC**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**Số: /TB-GDĐT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Thành phố Thủ Đức, ngày tháng 9 năm 2024* |

**THÔNG BÁO**

**Về việc cử giáo viên, học sinh**

**tham dự Lễ phát động và Giải chạy học sinh, sinh viên “S-Race 2024”**

Thực hiện Công văn số 6115/SGDĐT-CTTT ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc huy động giáo viên, học sinh tham dự Lễ phát động và Giải chạy học sinh, sinh viên “S-Race 2024”,

Phòng GD&ĐT thông báo đến các cơ sở giáo dục một số nội dung sau:

1. **Các trường Tiểu học**

Tổ chức tuyên truyền, huy động học sinh và phụ huynh cùng tham gia hưởng ứng nội dung S-Race Family;

Cử học sinh tham dự Lễ phát động và Giải chạy học sinh, sinh viên “S-Race 2024” theo số lượng huy động (danh sách đính kèm).

1. **Các trường Trung học cơ sở**

Tổ chức tuyên truyền, huy động học sinh tham gia thi đấu cự ly cá nhân nam và nữ; huy động thầy cô giáo và học sinh lớp 6, 7 tham gia chạy hưởng ứng nội dung S-Race School;

Cử học sinh tham dự lễ phát động trong số lượng huy động (số lượng theo danh sách đính kèm).

1. **Thời gian, địa điểm**

- Thời gian: 06g00 ngày 05/10/2024 (thứ Bảy);

- Địa điểm: Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức.

1. **Hướng dẫn đăng ký**

- Liên quan đến công tác truyền hình trực tiếp, việc xác định thành tích và nhận giấy chứng nhận tham gia S-Race 2024, các đơn vị/trường học lập danh sách theo từng nội dung thi đấu.

- Danh sách mỗi đoàn gồm:

+ Đơn đăng ký và xác nhận miễn trừ trách nhiệm dành cho vận động viên dưới 18 tuổi (mẫu đơn đính kèm).

+ Danh sách thầy cô dẫn đoàn tham gia.

+ Danh sách VĐV theo từng nội dung chạy hưởng ứng và thi đấu (không gộp chung danh sách VĐV của cả trường vào một danh sách mà tách riêng danh sách VĐV tham gia S-Race Family (Tiểu học), danh sách VĐV tham gia S-Race School (THCS), danh sách VĐV tham gia 1.5 km nữ THCS, danh sách VĐV tham gia 1.5 km nam THCS.

1. **Triển khai thực hiện**

- Các đơn vị lập danh sách học sinh theo hướng dẫn (gồm file excel và file pdf có ký tên và đóng dấu) về địa chỉ mail: bachthicamvan@gmail.com **trước 15g00 ngày 27/9/2024** (Mẫu danh sách đính kèm).

* Các đơn vị thông báo cho cha mẹ học sinh về thời gian, địa điểm tổ chức giải chạy; đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình di chuyển và tham dự Lễ phát động và Giải chạy./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Các trường TH, THCS (CL);- Trưởng phòng (để báo cáo);- Lưu: VT; CTTT (Trâm, Vân).  | **KT.TRƯỞNG PHÒNG****PHÓ TRƯỞNG PHÒNG****Nguyễn Thị Thu Hiền** |

**DANH SÁCH**

**Trường Tiểu học tham dự lễ phát động và giải chạy học sinh, sinh viên
 “S-RACE 2024” tại Thành phố Hồ Chí Minh**

| **Stt** | **Đơn vị** | **S-Ray Family** | **Số lượng HS tham dự lễ phát động** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng Phụ huynh** | **Số lượng Học sinh** |
| 1 | TH An Bình | 3 | 3 | 1 |
| 2 | TH An Khánh | 5 | 5 | 1 |
| 3 | TH An Phú | 3 | 3 | 1 |
| 4 | TH Bình Chiểu | 8 | 8 | 1 |
| 5 | TH Bình Quới | 3 | 3 | 1 |
| 6 | TH Bình Triệu | 8 | 8 | 1 |
| 7 | TH Bình Trưng Đông | 6 | 6 | 1 |
| 8 | TH Bùi Văn Mới | 3 | 3 | 1 |
| 9 | TH Đặng Thị Rành | 5 | 5 | 1 |
| 10 | TH Đặng Văn Bất | 5 | 5 | 1 |
| 11 | TH Đào Sơn Tây | 10 | 10 | 1 |
| 12 | TH Đinh Tiên Hoàng | 6 | 6 | 1 |
| 13 | TH Đỗ Tấn Phong | 5 | 5 | 1 |
| 14 | TH Giồng Ông Tố | 7 | 7 | 1 |
| 15 | TH Hiệp Bình Chánh | 4 | 4 | 0 |
| 16 | TH Hiệp Bình Phước | 3 | 3 | 0 |
| 17 | TH Hiệp Phú | 5 | 5 | 1 |
| 18 | TH Hoàng Diệu | 5 | 5 | 1 |
| 19 | TH Huỳnh Văn Ngỡi | 2 | 2 | 1 |
| 20 | TH Lê Văn Việt | 4 | 4 | 1 |
| 21 | TH Linh Chiểu | 3 | 3 | 0 |
| 22 | TH Linh Đông | 2 | 2 | 0 |
| 23 | TH Linh Tây | 3 | 3 | 0 |
| 24 | TH Long Bình | 8 | 8 | 1 |
| 25 | TH Long Phước | 4 | 4 | 1 |
| 26 | TH Long Thạnh Mỹ | 4 | 4 | 1 |
| 27 | TH Lương Thế Vinh | 8 | 8 | 1 |
| 28 | TH Lương Thế Vinh 1 | 8 | 8 | 1 |
| 29 | TH Mỹ Thủy | 4 | 4 | 1 |
| 30 | TH Nguyễn Hiền | 5 | 5 | 1 |
| 31 | TH Nguyễn Minh Quang | 5 | 5 | 1 |
| 32 | TH Nguyễn Thị Tư | 1 | 1 | 0 |
| 33 | TH Nguyễn Trung Trực | 4 | 4 | 1 |
| 34 | TH Nguyễn Văn Bá | 5 | 5 | 1 |
| 35 | TH Nguyễn Văn Banh | 4 | 4 | 1 |
| 36 | TH Nguyễn Văn Lịch | 3 | 3 | 0 |
| 37 | TH Nguyễn Văn Nở | 6 | 6 | 1 |
| 38 | TH Nguyễn Văn Tây | 10 | 10 | 1 |
| 39 | TH Nguyễn Văn Triết | 7 | 7 | 1 |
| 40 | TH Nguyễn Văn Trỗi | 6 | 6 | 1 |
| 41 | TH Phạm Văn Chính | 4 | 4 | 1 |
| 42 | TH Phong Phú | 5 | 5 | 1 |
| 43 | TH Phú Hữu | 4 | 4 | 1 |
| 44 | TH Phước Bình | 7 | 7 | 1 |
| 45 | TH Phước Thạnh | 6 | 6 | 1 |
| 46 | TH Tạ Uyên | 3 | 3 | 0 |
| 47 | TH Tam Bình | 7 | 7 | 1 |
| 48 | TH Tân Phú | 7 | 7 | 1 |
| 49 | TH Thái Văn Lung | 5 | 5 | 1 |
| 50 | TH Thạnh Mỹ lợi | 4 | 4 | 1 |
| 51 | TH Trần Thị Bưởi | 5 | 5 | 1 |
| 52 | TH Trần Văn Vân | 6 | 6 | 1 |
| 53 | TH Trường Thạnh | 8 | 8 | 1 |
| 54 | TH Trương Văn Hải | 5 | 5 | 1 |
| 55 | TH Trương Văn Thành | 7 | 7 | 1 |
| 56 | TH Từ Đức | 4 | 4 | 1 |
| 57 | TH Võ Văn Hát | 5 | 5 | 1 |
| 58 | TH Xuân Hiệp | 6 | 6 | 1 |

**DANH SÁCH**

**Trường THCS tham dự lễ phát động và giải chạy học sinh, sinh viên
 “S-RACE 2024” tại Thành phố Hồ Chí Minh**

| **Stt** | **Đơn vị** | **Giải 1.5 km** | **Giải S-Ray School** | **Số lượng HS tham dự lễ phát động** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng HS Nam** | **Số lượng HS Nữ** | **Số lượng Giáo viên** | **Số lượng Học sinh khối 6-7** |
| 1 | THCS An Phú | 22 | 22 | 6 | 6 | 2 |
| 2 | THCS Bình An | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 |
| 3 | THCS Bình Chiểu | 25 | 25 | 13 | 13 | 2 |
| 4 | THCS Bình Thọ | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 |
| 5 | THCS Cát Lái | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | THCS Đặng Tấn Tài | 17 | 17 | 9 | 9 | 2 |
| 7 | THCS Dương Văn Thì | 17 | 17 | 9 | 9 | 2 |
| 8 | THCS Giồng Ông Tố | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 |
| 9 | THCS Hiệp Bình | 21 | 21 | 11 | 11 | 2 |
| 10 | THCS Hiệp Phú | 17 | 17 | 9 | 9 | 2 |
| 11 | THCS Hoa Lư | 16 | 16 | 9 | 9 | 2 |
| 12 | THCS Hưng Bình | 15 | 15 | 8 | 8 | 2 |
| 13 | THCS Lê Quý Đôn | 23 | 23 | 12 | 12 | 2 |
| 14 | THCS Lê Văn Việt | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | THCS Linh Đông | 15 | 15 | 8 | 8 | 1 |
| 16 | THCS Linh Trung | 18 | 18 | 10 | 10 | 2 |
| 17 | THCS Long Bình | 12 | 12 | 7 | 7 | 1 |
| 18 | THCS Long Phước | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| 19 | THCS Long Trường | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 |
| 20 | THCS Lương Định Của | 28 | 28 | 16 | 16 | 2 |
| 21 | THCS Ngô Chí Quốc | 26 | 26 | 14 | 14 | 2 |
| 22 | THCS Nguyễn Thị Định | 17 | 17 | 4 | 4 | 2 |
| 23 | THCS Nguyễn Văn Bá | 20 | 20 | 11 | 11 | 2 |
| 24 | THCS Nguyễn Văn Trỗi | 14 | 14 | 7 | 7 | 1 |
| 25 | THCS Phú Hữu | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| 26 | THCS Phước Bình | 22 | 22 | 12 | 12 | 2 |
| 27 | THCS Tam Bình | 19 | 19 | 10 | 10 | 2 |
| 28 | THCS Tân Phú | 18 | 18 | 9 | 9 | 2 |
| 29 | THCS Tăng Nhơn Phú B | 17 | 17 | 9 | 9 | 2 |
| 30 | THCS Thái Văn Lung | 22 | 22 | 12 | 12 | 2 |
| 31 | THCS Thạnh Mỹ Lợi | 18 | 18 | 4 | 4 | 2 |
| 32 | THCS Trần Quốc Toản | 21 | 21 | 11 | 11 | 2 |
| 33 | THCS Trần Quốc Toản 1 | 20 | 20 | 6 | 6 | 2 |
| 34 | THCS Trường Thạnh | 14 | 14 | 7 | 7 | 1 |
| 35 | THCS Trường Thọ | 19 | 19 | 10 | 10 | 2 |
| 36 | THCS Trương Văn Ngư | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 |
| 37 | THCS Xuân Trường | 13 | 13 | 7 | 7 | 1 |