|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  **SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG** | *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2017* |
|  |  |

**THÔNG BÁO**

**TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH THỂ THAO CƠ BẢN VÕ NHẠC MÔN VOVINAM**

**TRONG TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ**

Căn cứ văn bản số: 3991/KH-GDĐT-CTTT, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Chương trình thể thao cơ bản võ nhạc môn Vovinam trong trường học năm 2017. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị một số nội dung sau:

1. **Thời gian, địa điểm tập huấn:**

* ***Thời gian***: Ngày 16 và 17/11/2017 (Cả ngày)

Buổi sáng từ 8g00 đến 11g15’; Buổi chiều: 13g30; đến 16g00’

* ***Địa điểm***: Câu lạc bộ VH&TT Nguyễn Du. Số 116 Nguyễn Du, Quận 1.

1. **Thành phần tham dự**:

Giáo viên thể dục tại các trường THPT, THCS và Tiểu học.

1. **Các đơn vị chưa đăng ký:** ***Tiếp tục đăng ký trước qua mail:*** [***pdphuong.sgddt@tphcm.gov.vn***](mailto:pdphuong.sgddt@tphcm.gov.vn) ***đến 15 giờ 00’ ngày 15/11/2017.***
2. **Chương trình tập huấn:** Do Sở Văn hóa và Thể thao phụ trách.

**5. Tài liệu tập huấn:** Ban tổ chức cung cấp tài liệu cho các đơn vị.

**6. Trang phục:** Trang phục thể dục để thực hành động tác.

**7. Điều lệ tổ chức hội thi đồng diễn**: Được triển khai trong qua trình tập huấn.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi và nhắc nhở các thành viên tham gia tập huấn đúng giờ./.

**BAN TỔ CHỨC**

**DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN**

**CHƯƠNG TRÌNH THỂ THAO CƠ BẢN VÕ NHẠC MÔN VOVINAM**

**CHO TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ**

**KHỐI THPT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên GV** | **Đơn vị** | **Quận/huyện** |
| 1 | Lê Xuân Huy | THPT Ten Lơ Man | 1 |
| 2 | Lê Đức Duy | THPT Bùi Thị Xuân | 1 |
| 3 | Văn Công Hoàng | THPT Marie Curie | 3 |
| 4 | Võ Minh Vương | THPT Marie Curie | 3 |
| 5 | Trần Vũ Thị Hiếu Hạnh | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 3 |
| 6 | Võ Minh Vương | THPT Marie Curie | 3 |
| 7 | Nguyễn Thành Chí Tâm | THPT Lê Quý Đôn | 3 |
| 8 | Lương Thị Cẩm Lợi | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 4 |
| 9 | Nguyễn Văn Đẹp | THPT Nguyễn Trãi | 4 |
| 10 | Nguyễn Thị Dung | THPT Hùng Vương | 5 |
| 11 | Huỳnh Thị Thanh Trúc | THPT Nguyễn Tất Thành | 6 |
| 12 | Trần Quý Giáp | THPT Mạc Đĩnh Chi | 6 |
| 13 | Tạ Thị Kim Ngân | THPT Phạm Phú Thứ | 6 |
| 14 | Nguyễn Thanh Sang | THPT Tân Phong | 7 |
| 15 | Nguyễn Văn Tường | THPT Ngô Quyền | 7 |
| 16 | Võ Trần Hoàng Mai | THPT Ngô Gia Tự | 8 |
| 17 | Nguyễn Thị Hồng Loan | THPT Tạ Quang Bửu | 8 |
| 18 | Nguyễn Như Là | THPT Lương Văn Can | 8 |
| 19 | Trần Thị Mỹ Kiều | THPT Phước Long | 9 |
| 20 | Bùi Ngọc Phương | THPT Long Trường | 9 |
| 21 | Nguyễn Sơn Vũ | THPT Nguyễn Du | 10 |
| 22 | Nguyễn Đỗ Thiên Phúc | THPT Diên Hồng | 10 |
| 23 | Bùi Văn Cường | THPT Nguyễn An Ninh | 10 |
| 24 | Phạm Đình Tráng | THPT Nguyễn Hiền | 11 |
| 25 | Lê Huy Tâm | THPT Thạnh Lộc | 12 |
| 26 | Nguyễn Thị Bảo Khuyên | THPT Võ Trường Toản | 12 |
| 27 | Bùi Quang Đại | THPT Vĩnh Lộc B | Bình Chánh |
| 28 | Phan Thị Cẩm Hồng | THPT Lê Minh Xuân | Bình Chánh |
| 29 | Trần Thị Huyền Trang | THPT Tân Túc | Bình Chánh |
| 30 | Lê Minh Hùng | THPT Bình Chánh | Bình Chánh |
| 31 | Trần Quốc Tính | THPT An Lạc | Bình Tân |
| 32 | Nguyễn Anh Quang | THPT Bình Tân | Bình Tân |
| 33 | Nguyễn Thị Thúy Kha | THPT An Lạc | Bình Tân |
| 34 | Châu Hoàng Chinh | THPT Vĩnh Lộc | Bình Tân |
| 35 | Đặng Thị Kim Loan | THPT Thanh Đa | Bình Thạnh |
| 36 | Cao Thanh Phong | THPT Gia Định | Bình Thạnh |
| 37 | Bùi Thị Thủy | THPT Bình Khánh | Cần Giờ |
| 38 | Nguyễn Trường Giang | THPT An Nghĩa | Cần Giờ |
| 39 | Nguyễn Văn Khanh | THPT Trung Phú | Củ Chi |
| 40 | Văn Công Hoàng | THPT Trần Hưng Đạo | Gò Vấp |
| 41 | Tiết Long Hậu | THPT Nguyễn Trung Trực | Gò Vấp |
| 42 | Tô Võ Thái Dương | THPT Bà Điểm | Hóc Môn |
| 43 | Lê Thị Nga | THPT Lý Thường Kiệt | Hóc Môn |
| 44 | Nguyễn Thanh Vân | THPT Phước Kiển | Nhà Bè |
| 45 | Đỗ Lương Doanh | THPT Hàn Thuyên | Phú Nhuận |
| 46 | Trần Văn Toán | THPT Phú Nhuận | Phú Nhuận |
| 47 | Bùi Thị Châu Long | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tân Bình |
| 48 | Nguyễn Thanh Liêm | THPT Tây Thạnh | Tân Phú |
| 49 | Võ Văn Trung Hiếu | THPT Hiệp Bình | Thủ Đức |
| 50 | Phạm Như Hiền | THPT Thủ Đức | Thủ Đức |
| 51 | Tiết Minh Trung | THPT Nguyễn Công Trứ | Gò Vấp |

**DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN**

**CHƯƠNG TRÌNH THỂ THAO CƠ BẢN VÕ NHẠC MÔN VOVINAM**

**CHO TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ**

**KHỐI THCS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên** | **Đơn vị** | **Quận/huyện** |
| 1 | Đào Mạnh Nghĩa | THCS Đồng Khởi | 1 |
| 2 | Nguyễn Hoàng Anh Tuấn | THCS Đức Trí | 1 |
| 3 | Cao Hùng | THCS Bình An | 2 |
| 4 | Nguyễn Trần Thiện Phú | THCS Trần Quốc Toản | 2 |
| 5 | Nguyễn Ngọc Thảo | THCS Phan Sào Nam | 3 |
| 6 | Nguyễn Duy Linh | THCS Lê Lợi | 3 |
| 7 | Trần Văn Nhân | THCS Chi Lăng | 4 |
| 8 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | THCS Tăng Bạc Hổ A | 4 |
| 9 | Lê Thiện Thanh | THCS Trần Bội Cơ | 5 |
| 10 | Trần Ngọc Nam | THCS Lý Phong | 5 |
| 11 | Lê Thiện Thanh | THCS Trần Bội Cơ | 5 |
| 12 | Nguyễn Hồng Vui | THCS Phạm Hữu Lầu | 7 |
| 13 | Nguyễn Thành Giàu | THCS Trần Quốc Tuấn | 7 |
| 14 | Nguyễn Văn Huy | THCS Trần Danh Ninh | 8 |
| 15 | Đoàn Thái Huy | THCS Lê Lai | 8 |
| 16 | Nguyễn Văn Huy | THCS Trần Danh Ninh | 8 |
| 17 | Đoàn Thái Huy | THCS Lê Lai | 8 |
| 18 | Nguyễn Văn Trọng | THCS Hoa Lư | 9 |
| 19 | Nguyễn Nhựt Vân | THCS Tăng Nhơn Phú B | 9 |
| 24 | Nguyễn Tấn Tài | THCS Hoàng Văn Thụ | 10 |
| 25 | Lê Thị Nhị Hà | THCS Trần Phú | 10 |
| 53 | Ngô Trọng Bằng | THCS Lữ Gia | 11 |
| 54 | Nguyễn Minh Trí | THCS Lê Quý Đôn | 11 |
| 20 | Lê Xuân Tuấn | THCS Nguyễn Hiền | 12 |
| 21 | Đỗ Văn Tiền | THCS Nguyễn Hiền | 12 |
| 22 | Lê Văn Tuấn | THCS Nguyễn Trung Trực | 12 |
| 23 | Đào Tuấn Anh | THCS Nguyễn Trung Trực | 12 |
| 55 | Trần Văn Tân | THCS Vĩnh Lộc A | Bình Chánh |
| 56 | Nguyễn Thanh Hiệu | THCS Tân Túc | Bình Chánh |
| 26 | Ngô Đình Long | THCS Hồ Văn Long | Bình Tân |
| 27 | Nguyễn Ngọc Toàn | THCS Bình Trị Đông | Bình Tân |
| 28 | Nguyễn Hoàng Minh | THCS Trương Công Định | Bình Thạnh |
| 29 | Đỗ Danh Hiển | THCS Trương Công Định | Bình Thạnh |
| 30 | Nguyễn Phước Linh | THCS Nguyễn Văn Bé | Bình Thạnh |
| 31 | Nguyễn Thị Thu Hằng | THCS Nguyễn Văn Bé | Bình Thạnh |
| 32 | Dương Cẩm Thu | THCS Bình Lợi Trung | Bình Thạnh |
| 33 | Huỳnh Minh Cường | THCS Bình Lợi Trung | Bình Thạnh |
| 34 | Hồ Hải Ly | THCS Cù Chính Lan | Bình Thạnh |
| 35 | Nguyễn Anh Tiếp | THCS Bình Khánh | Cần Giờ |
| 36 | Nguyễn Văn Vinh | THCS Long Hòa | Cần Giờ |
| 37 | Ngô Văn Nam | THCS Tân Tiến | Củ Chi |
| 38 | Lê Ngọc Lan Anh | THCS Tân Thông Hội | Củ Chi |
| 39 | Nguyễn Tấn Cảng | THCS Quang Trung | Gò Vấp |
| 40 | Nguyễn Ngọc Lâm | THCS Nguyễn Văn Nghi | Gò Vấp |
| 41 | Lê Đức Trường | THCS Tô Ký | Hóc Môn |
| 42 | Nguyễn Ngọc Liêm | THCS Xuân Thới Thượng | Hóc Môn |
| 43 | Phùng Tấn Khai | THCS Hiệp Phước | Nhà Bè |
| 44 | Nguyễn Minh Tuấn | THCS Lê Văn Hưu | Nhà Bè |
| 45 | Trình Thị Hồng Sang | THCS Trần Huy Liệu | Phú Nhuận |
| 46 | Trần Thiện Khánh Nguyện | THCS Độc Lập | Phú Nhuận |
| 47 | Hoàng Nguyễn Minh Trí | THCS Nguyễn Gia Thiều | Tân Bình |
| 48 | Nguyễn Văn Quý | THCS Tân Bình | Tân Bình |
| 49 | Nguyễn Thiết Dũng | THCS Trần Quang Khải | Tân Phú |
| 50 | Vũ Nhất Phan | THCS Phan Bội Châu | Tân Phú |
| 51 | Nguyễn Quốc Kỳ | THCS Bình Chiểu | Thủ Đức |
| 52 | Vũ Đức Hiệu | THCS Xuân Trường | Thủ Đức |

**DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN**

**CHƯƠNG TRÌNH THỂ THAO CƠ BẢN VÕ NHẠC MÔN VOVINAM**

**CHO TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ**

**KHỐI Tiểu học**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên** | **Đơn vị** | **Quận/huyện** |
| 1 | Trần Thái Điền | Tiểu học Nguyễn Thái Học | 1 |
| 2 | Nguyễn Thanh Việt | Tiểu học Nguyễn Thái Học | 1 |
| 3 | Nguyễn Hoàng Phương | Tiểu học Nguyễn Thái Bình | 1 |
| 4 | Võ Hoài Nam | Tiểu học Lương Thế Vinh | 1 |
| 5 | Hoàng Công Phương | Tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi | 2 |
| 6 | Trương Huỳnh Linh Giang | Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | 2 |
| 7 | Lê Văn Sỹ | Tiểu học Nguyễn Thái Sơn | 3 |
| 8 | Phạm Hữu Hiền | Tiểu học Lương Định Của | 3 |
| 9 | Trần Văn Trị | Tiểu học Nguyễn Trường Tộ | 4 |
| 10 | Lê Minh Huân | Tiểu học Xóm Chiếu | 4 |
| 11 | Đỗ Dư Lượng | Tiểu học Bàu Sen | 5 |
| 12 | Nguyễn Đăng Lộc | Tiểu học Lý Cảnh Hớn | 5 |
| 13 | Trần Thị ngọc Lan | Tiểu học Pham Huy Thực | 7 |
| 14 | Hồ Thanh Xuân | Tiểu học Phú Mỹ | 7 |
| 15 | Trần Văn Nam | Tiểu học An Phong | 8 |
| 16 | Ngô Hoàn Phong | Tiểu học An Phong | 8 |
| 17 | Phạm Văn Đức | Tiểu học An Phong | 8 |
| 18 | Nguyễn Lê Thùy | Tiểu học Nguyễn Công Trứ | 8 |
| 19 | Trần Văn Nam | Tiểu học An Phong | 8 |
| 20 | Ngô Hoàn Phong | Tiểu học An Phong | 8 |
| 21 | Phạm Văn Đức | Tiểu học An Phong | 8 |
| 22 | Nguyễn Lê Thùy | Tiểu học Nguyễn Công Trứ | 8 |
| 23 | Trần Bảo Huấn | Tiểu học Võ Văn Hát | 9 |
| 24 | Nguyễn Thành Sang | Tiểu học Trương Văn Thành | 9 |
| 25 | Vũ Tuấn Vinh | Tiểu học Bắc Hải | 10 |
| 26 | Lê Phạm Minh Nhựt | Tiểu học Trần Nhân Tôn | 10 |
| 57 | Ừng Quốc Tài | Tiểu học Lạc Long Quân | 11 |
| 58 | Trần Phước | Tiểu học Trưng Trắc | 11 |
| 27 | Nguyễn Văn Vững | Tiểu học Lý Tự Trọng | 12 |
| 28 | Đặng Anh Thắng | Tiểu học Lý Tự Trọng | 12 |
| 29 | Lưu Thanh Phong | Tiểu học Nguyễn Thị Định | 12 |
| 30 | Nguyễn Thị Thu Thủy | Tiểu học Nguyễn Thị Định | 12 |
| 31 | Lê Trường Toản | Tiểu học Võ Thị Sáu | 12 |
| 59 | Lê Văn Miền | Tiểu học Tân Nhựt | Bình Chánh |
| 60 | Lê Văn Tâm | Tiểu học An Phú Tây | Bình Chánh |
| 32 | Trương Thanh Tùng | Tiểu học An Lạc 3 | Bình Tân |
| 33 | Nguyễn Thị Thu Hồng | Tiểu học Bình Tân | Bình Tân |
| 34 | Đinh Sang Giàu | Tiểu học Đống Đa | Bình Thạnh |
| 35 | La Hữu Nhân | Tiểu học Đống Đa | Bình Thạnh |
| 36 | Hoàng Thị Hằng | Tiểu học Chu Văn An | Bình Thạnh |
| 37 | Hoàng Văn Đông | Tiểu học Chu Văn An | Bình Thạnh |
| 38 | Phạm Hoàng Giang | Tiểu học Long Thạnh | Cần Giờ |
| 39 | Phan Thị Kim Ngọc | Tiểu học An Thới Đông | Cần Giờ |
| 40 | Trương Minh Thiện | Tiểu học Tân Thông | Củ Chi |
| 41 | Nguyễn Văn An | Tiểu học Phước Thạnh | Củ Chi |
| 42 | Nguyễn Ngọc Hoài | Tiểu học An Hội | Gò Vấp |
| 43 | Nguyễn Hữu Minh Trí | Tiểu học Kim Đồng | Gò Vấp |
| 44 | Nguyễn Thị Kim Thảo | Tiểu học Hoàng Hoa Thám | Hóc Môn |
| 45 | Phan Minh Quang | Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Hóc Môn |
| 46 | Lê Quốc Kha | Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân | Nhà Bè |
| 47 | Nguyễn Hồng Linh | Tiểu học Lâm Văn Bền | Nhà Bè |
| 48 | Ngô Lê Thanh Thuỷ | Tiểu học Cao Bá Quát | Phú Nhuận |
| 49 | Trương Minh Kiệt | Tiểu học Vạn Tường | Phú Nhuận |
| 50 | Nguyễn Văn Hải | Tiểu học Sông Lô | Phú Nhuận |
| 51 | Nguyễn Mạnh Tường Duy | Tiểu học Trần Quốc Toản | Tân Bình |
| 52 | Hoàng Thanh Uyên | Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Tân Bình |
| 53 | Cao Tấn Tuy | Tiểu học Lê Lai | Tân Phú |
| 54 | Nguyễn Văn Huệ | Tiểu học Âu Cơ | Tân Phú |
| 55 | Bùi Đức Hân | Tiểu học Nguyễn Văn Triết | Thủ Đức |
| 56 | Trần Văn Tấn Lộc | Tiểu học Đỗ Tấn Phong | Thủ Đức |

**BAN TỔ CHỨC**