|  |  |
| --- | --- |
| 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** |
| Số: 2343/GDĐT-CTTT | *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2019* |
|  |  |
| **THÔNG BÁO SỐ 1**  **Về Tập huấn văn hóa ẩm thực thông qua bữa ăn học đường dành cho Trợ lý thanh niên và Tổng phụ trách đội các trường THCS, THPT.** | |

Căn cứ công văn số 2073/GDĐT-CTTT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tập huấn văn hóa ẩm thực thông qua bữa ăn học đường;

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các đơn vị tham gia chương trình Tập huấn văn hóa ẩm thực thông qua bữa ăn học đường như sau:

1. **Đợt 1 - Đối với Trợ lý thanh niên các trường THPT, các đơn vị trực thuộc:**

* Thời gian: thứ 6, ngày 12 tháng 7 năm 2019

+ 6g00: Tập trung điểm danh

+ 6g30: Xuất phát, khởi hành tới nhà máy Ajinomoto Long Thành - Đường số 09, Khu Công Nghiệp Long Thành, Đồng Nai*.*

* Địa điểm tập trung: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, 649 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
* Danh sách phân xe: *(Phụ lục 1 - đính kèm).*

1. **Đợt 2 - Khối phòng GD&ĐT Quận/Huyện: 1, 2, 4, 5, 6, 10, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Tân Bình:**

* Đối tượng gồm: TLTN phòng GD&ĐT, Tổng phụ trách đội các trường THCS.
* Thời gian: Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2019

+ 6g00: Tập trung điểm danh

+ 6g30: Xuất phát, khởi hành tới nhà máy Ajinomoto Long Thành.

* Địa điểm tập trung, danh sách phân xe: *(Phụ lục 2 - đính kèm).*

1. **Đợt 3 - Khối phòng GD&ĐT Quận/Huyện: 8, 9, 12,Tân Phú, Hóc Môn, Củ Chi, Gò Vấp, Thủ Đức, Phú Nhuận:**

* Đối tượng gồm: TLTN phòng GD&ĐT, Tổng phụ trách đội các trường THCS.
* Thời gian: Thứ 6, ngày 26 tháng 7 năm 2019

+ 6g00: Tập trung điểm danh

+ 6g30: Xuất phát, khởi hành tới nhà máy Ajinomoto Long Thành.

* Địa điểm tập trung, danh sách phân xe: *(Phụ lục 3 - đính kèm).*

\**Lưu ý: Ban tổ chức có chuẩn bị ăn sáng, ăn trưa.*

Mọi thắc mắc liên hệ bộ phận thường trực: Bà Phạm Thị Thu Hiền – Chuyên viên phòng Chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo; ĐT: 0908.626.798. Bộ phận hỗ trợ: Ông Đinh Đình Hiếu – Phòng Quan hệ cộng đồng công ty Ajinomoto; ĐT: 0913199419.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng lịch trình./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * BGĐ Sở GD&ĐT; * Công ty Ajinomoto VN; * Hiệu trưởng THPT; * Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; * Phòng GD&ĐT Quận/huyện; * Lưu VP, CTTT. | **TL. GIÁM ĐỐC**  **TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG**  **(Đã ký)**  **Trần Nguyên Thục** |

**DANH SÁCH TRỢ LÝ THANH NIÊN THAM GIA TẬP HUẤN VĂN HÓA ẨM THỰC THÔNG QUA BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG**

**ĐỢT 1 – TRỢ LÝ THANH NIÊN**

*(Phụ lục 1, đính kèm thông báo số 2343/GDĐT-CTTT, ngày 10 tháng 7 năm 2109)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **ĐƠN VỊ** | **XE SỐ** |
| 1 | Trần Thị Quế | THPT Trung Lập | **XE SỐ 1**  **Người phụ trách xe:**  Du Quế Lộc – TLTN THPT Võ Văn Kiệt  ĐT: 0938830617 |
| 2 | Lưu Minh Tú | THPT Phú Hòa |
| 3 | Nguyễn Bá Lĩnh | Phòng GDĐT |
| 4 | Võ Văn Lưu | THPT AN LẠC |
| 5 | Lê Hồng Trung | THPT Sương Nguyệt Ánh |
| 6 | Bá Thị Hương | THPT Vĩnh Lộc |
| 7 | Nguyễn Ngoc Thanh | THPT Võ Thị Sáu |
| 8 | Phan Văn Phong | THPT Trần Văn Giàu |
| 9 | Thông Minh Tèo | THPT Trần Văn Giàu |
| 10 | Huỳnh Thị Thục Nghi | THPT Đa Phước |
| 11 | Nguyễn Duy Cảnh | THPT Tân Túc |
| 12 | Bùi Thị Huyền Trang | THPT Năng Khiếu TDTT huyện Bình chánh |
| 13 | Trần Minh Hoàng | THPT An Nghĩa |
| 14 | Phạm Thị Lài | THPT Cần Thạnh |
| 15 | Lê Quan Bình | THPT Bình Khánh |
| 16 | Lê Văn Anh | Hồng Hà |
| 17 | Đinh Văn Hoàng | THPT Quốc Tế Việt Úc |
| 18 | Đỗ Lương Doanh | THPT Hàn Thuyên |
| 19 | Hồ Xuân Hải | TiH,THCS,THPT Quốc Tế |
| 20 | Nguyễn Văn Hạnh | VA |
| 21 | Nguyễn Ngọc Liêm | TH, THCS và THPT Nguyễn Tri Phương |
| 22 | Vũ Trường Hải | THPT Trần Hưng Đạo |
| 23 | Nguyễn Quốc Cường | THPT Nguyễn Văn Cừ |
| 24 | Phạm Văn Thỏa | THPT Lý Thường Kiệt |
| 25 | Nguyễn Thị Phương Vy | THPT Lý Thường Kiệt |
| 26 | Hồ Ngọc Đăng Khoa | THPT Nguyễn Hữu Cầu |
| 27 | Dụng Hữu Thảo | THPT Đào Sơn Tây |
| 28 | Huỳnh Kim Ngọc | THPT Hiệp Bình |
| 29 | Nguyễn Thanh Hoài | THPT Linh Trung |
| 30 | Võ Kiều Trang | THCS,THPT Nam Việt |
| 31 | Phan Đăng Hoàng | THCS, THPT Hồng Đức |
| 32 | Nguyễn Văn Ẩn | THPT Nhân Việt |
| 33 | Võ Như Dũng | THPT Tây Thạnh |
| 34 | Trịnh Văn Đỉnh | TH, THCS, THPT Tân Phú |
| 35 | Trần Thanh Ngọc | THCS – THPT Trí Đức Cs1 |
| 36 | Ngô Thị Cẩm Thúy | THCS – THPT Trí Đức Cs3 |
| 37 | Nguyễn Thị Mỹ Trang | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 38 | Mollamed Lâm Thị Hồng Lan | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 39 | Lâm Hải Vân | THPT Năng Khiếu TDTT |
| 40 | Lê Văn Trường | THPT Marie Curie |
| 41 | Lê Vũ Linh | Nguyễn Thị Minh Khai |
| 42 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | TH, THCS, THPT Úc Châu |
| 43 | Vũ Tuấn Sơn | THPT Nguyễn Hữu Thọ |
| 44 | Lê Hồng Hạnh | THTH Sài Gòn | **XE SỐ 2**  **Người phụ trách xe:**  Anh Lê Ngọc Thắng – Số ĐT: 0906.727.386 |
| 45 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | THTH Sài Gòn |
| 46 | Bùi Trương Vệ | THPT Trần Hữu Trang |
| 47 | Nguyễn Đoàn Quốc Khánh | THPT Mạc Đĩnh Chi |
| 48 | Vũ Thị Hà | THPT Phạm Phú Thứ |
| 49 | Hồ Thanh Thúy | THPT Tân Phong |
| 50 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | THPT Lê Thánh Tôn |
| 51 | Nguyễn Như Là | THPT Lương Văn Can |
| 52 | Bùi Thị Thanh Tâm | THPT Ngô Gia Tự |
| 53 | Nguyễn Minh Châu | THPT Nguyễn Văn Linh |
| 54 | Phạm Công Thường | THPT Long Trường |
| 55 | Cao Kiều Phương Phương | THPT Nguyễn Huệ |
| 56 | Phạm Thị Thanh Trúc | Nguyễn Thị Định |
| 57 | Nguyễn Văn Điền | Sương Nguyệt Anh |
| 58 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | THPT Nguyễn Khuyến |
| 59 | Trần Thị Thảo Uyên | THPT Thạnh Lộc |
| 60 | Lê Sỹ Tuấn | THCS-THPT Bắc Sơn |
| 61 | Phan Thị Hoàng Oanh | THPT Võ Trường Toản |
| 62 | Chau Sóc Ny | THPT Nguyễn Thị Định |
| 63 | Bùi Gia Sang | THPT Trần Phú |
| 64 | Trần Minh Tâm | THPT Nguyễn Trãi |
| 65 | Du Quế Lộc | THPT Võ Văn Kiệt |
| 66 | Đặng Phương Anh | THPT Võ Văn Kiệt |
| 68 | Nguyễn Thị Ngọc Thuý | THPT Phước Kiểng |
| 69 | Phạm Hữu Tú | THPT Long Thới |
| 70 | Phan Văn thơi | THPT Dương Văn Dương |
| 71 | Nguyễn Văn Tường | THPT Ngô Quyền |
| 72 | Huỳnh Thị Bé Ren | THPT Trần Khai Nguyên |
| 73 | Bạch Anh Tú | GDNN -GDTX Quận 12 |
| 74 | Hổ Thị Ngọc Vương | THPT Nguyễn Trung Trực |
| 75 | Võ Anh Dũng | THPT Nguyễn Tất Thành |
| 76 | Nguyễn Văn Nhị | THPT Hoàng Hoa Thám |
| 77 | Võ Thị Hồng Thủy | THPT Bình Chánh |
| 78 | Trần Thị Thùy Linh | THPT Bùi Thị Xuân |
| 79 | Lê Ngọc Thắng | THPT Hùng Vương |
| 80 | Nguyễn Thị Thanh Hiền | THPT Hùng Vương |
| 81 | Lê Bá Khoa | Ten Lơ Man |
| 82 | Võ Minh Nhàn | Ten Lơ Man |
| 83 | Trần Thị Thu Dịu | THPT Nguyễn Hữu Cảnh |
| 84 | Nguyễn Thị Ánh Nhàn | THPT Bình Hưng Hoà |
| 85 | Nguyễn Xuân Giáp | Trương Vĩnh Ký | **XE SỐ 3**  **Người phụ trách xe:** Đàm Thanh Xuân – TLTN THPT Phú Nhuận |
| 86 | Nguyễn Nhật Duy | THTH Đại học Sư phạm |
| 87 | Quách Thái Vinh | THPT Lương Thế Vinh |
| 88 | Nguyễn Văn Dương | THPT Củ Chi |
| 89 | Lê Văn Anh | Hồng Hà |
| 90 | Đàm Thanh Xuân | THPT Phú Nhuận |
| 91 | Đỗ Xuân Thanh | THPT Phan Đăng Lưu |
| 92 | Phan Văn Tuân | THPT Bình Tân |
| 93 | Trần Xuân Khánh | THCS-THPT HỒNG HÀ |
| 94 | Trần Thị Thu Dịu | THPT Nguyễn Hữu Cảnh |
| 95 | Trần Ngọc Hiếu | THPT Trần Quang Khải |
| 96 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Nguyễn Thượng Hiền |
| 97 | Thái Giản Hiển | THPT Phạm Văn Sáng |
| 98 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | THCS - THPT Đinh Tiên Hoàng |
| 99 | Nguyễn Thị Thu Diễm | THPT Lê Trọng Tấn |
| 100 | Đỗ Thị Thu Thủy | THCS-THPT Sao Việt |
| 101 | Nguyễn Thị Sơn Thủy | THCS-THPT Sao Việt |
| 102 | Huỳnh Hoàng Lam | Thanh Bình |
| 103 | Trần Thế Sang | THPT Gia Định |
| 104 | Lê Hoàng Hà | Lê Thị Hồng Gấm |
| 105 | Nguyễn Lâm | THPT Nguyễn Du |
| 106 | Lương Thị Tuyết Hằng | Việt Úc |

**DANH SÁCH TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI THAM GIA TẬP HUẤN VĂN HÓA ẨM THỰC THÔNG QUA BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG**

**ĐỢT 2 – TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI**

**Ngày 19 tháng 7 năm 2019**

*(Phụ lục 2, đính kèm thông báo số 2343 /GDĐT-CTTT, ngày 10 tháng 7 năm 2109)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và Tên** | **Chức danh** | **Đơn vị** | **Ghi chú** |
|
| 1 | Lê Long Hậu | TLTN | Phòng Giáo dục và Đào tạo | **P.GD&ĐT CẦN GIỜ**  **Xe đón tại Nhà Bè** |
| 2 | Trương Hoài Linh | TPT | Trường THCS An Thới Đông |
| 3 | Kiều Đình Đức | TPT | Trường THCS Cần Thạnh |
| 4 | Nguyễn Văn Oanh | TPT | Trường THCS Doi Lầu |
| 5 | Nguyễn Thị Hạnh Nguyên | TPT | Trường THCS Long Hòa |
| 6 | Dương Hoài Bảo | TPT | Trường THCS Lý Nhơn |
| 7 | Nguyễn Thànhh Như | TPT | Trường THCS Bình Khánh |
| 8 | Nguyễn Văn Tuấn | TPT | Trường THCS Tam Thôn Hiệp |
| 9 | Bùi Thị Mỹ Hoàng | Giáo viên | Trường THCS Cần Thạnh |
| 10 | Nguyễn Thị Kim Trang | TPT | Nguyễn Bỉnh Khiêm | **P.GD&ĐT NHÀ BÈ**  **Xe đón tại Nhà Bè** |
| 11 | Phạm Anh Tú | TPT | Lê Văn Hưu |
| 12 | Lê Văn Tươi | TPT | Hiệp Phước |
| 13 | Nguyễn Chí Nghĩa | TPT | Hai Bà Trưng |
| 14 | Nguyễn Thị Thúy | TPT | Phước Lộc |
| 15 | Nguyễn Tấn Phong | TPT | Nguyễn Văn Qùy |
| 16 | Nguyễn Quốc Thịnh | TPT | Lê Thành Công |
| 17 | Lương Đức Mỹ | TPT | Nguyễn Thị Hương |
| 18 | Nguyễn Anh Tuấn | TLTN | Phòng GD&ĐT |
| 19 | Lê Văn Dương | TLTN | Phòng Giáo dục và Đào tạo | **P.GD&ĐT BÌNH CHÁNH**  **Địa điểm thông báo sau** |
| 20 | Vũ Thu Lan | TPT | THCS Bình Chánh |
| 21 | Vũ Phương Anh | TPT | THCS Đồng Đen |
| 22 | Nguyễn Thị Ngọc Trinh | TPT | THCS Gò Xoài |
| 23 | Phạm Thị Thu Thảo | TPT | THCS Hưng Long |
| 24 | Nguyễn Trường Vũ | TPT | THCS Lê Minh Xuân |
| 25 | Nguyễn Thị Ngọc Diệu | TPT | THCS Nguyễn Thái Bình |
| 26 | Huỳnh Anh Duy | TPT | THCS Nguyễn Văn Linh |
| 27 | Phạm Hữu Sơn | TPT | THCS Phạm Văn Hai |
| 28 | Lê Chí Hải | TPT | THCS Phong Phú |
| 29 | Bành Quốc Dũng | TPT | THCS Qui Đức |
| 30 | Nguyễn Lê Truyết Lực | TPT | Trường THCS Vĩnh Lộc A |
| 31 | Huỳnh Thị Bích Thảo | TPT | THCS Tân Quý Tây |
| 32 | Trần Văn Khang | TPT | THCS Vĩnh Lộc B |
| 33 | Phạm Thị Hải Yến | TPT | THCS Tân Kiên |
| 34 | Nguyễn Ngọc Phước | TPT | THCS Võ Văn Vân |
| 35 | Nguyễn Đăng Khoa | TPT | THCS Tân Túc |
| 36 | Nguyễn Hồ Thanh Nhàn | TPT | THCS Đa Phước |
| 37 | Phạm Bùi Tấn Tài | TPT | THCS Tân Nhựt |
| 38 | Huỳnh Thị Thu Thảo | TLTN | Phòng Giáo dục và Đào tạo | **P.GD&ĐT QUẬN 1**  **Địa điểm xe đón thông báo sau** |
| 39 | Trần Thị Tuyết Mai | TPT | THCS Chu Văn An |
| 40 | Ngô Trần Ninh Giang | TPT | THCS Đồng Khởi |
| 41 | Nguyễn Thị Thu Hằng | TPT | THCS Đức Trí |
| 42 | Trương Thị Ngọc Tường | TPT | THCS Huỳnh Khương Ninh |
| 43 | Châu Ngọc Lan | NVYT | THCS Minh Đức |
| 44 | Trịnh Thị Dung | NVYT | THCS Nguyễn Du |
| 45 | Đặng Thị Mỹ Hạnh | TPT | THCS Trần Văn Ơn |
| 46 | Trang Ngọc Bích | TPT | THCS Văn Lang |
| 47 | Lê Trần Kiều Hoa | TPT | THCS Võ Trường Toản |
| 48 | Võ Thanh Tùng | TLTN | Phòng GD&ĐT | **P.GD&ĐT QUẬN 4**  **Địa điểm xe đón thông báo sau** |
| 49 | Trần Thị Anh Thư | TPT | THCS Vân Đồn |
| 50 | Võ Hoàng Anh | TPT | THCS Tăng Bạt Hổ A |
| 51 | Nguyễn Thị Mỹ Nhân | TPT | THCS Khánh Hội A |
| 52 | Đặng Hải Thọ | TPT | THCS Nguyễn Huệ |
| 53 | Trần Tần Vũ | TPT | THCS Chi Lăng |
| 54 | Võ Thành Trung | GV | THCS Quang Trung |
| 55 | Huỳnh Kim Thoa | Chuyên viên | Phòng GDĐT Bình Thạnh | **P.GD&ĐT QUẬN BÌNH THẠNH** |
| 56 | Nguyễn Trọng Nhân | TPT | THCS Phú Định | **P.GD&ĐT QUẬN 6**  **Địa điểm xe đón thông báo sau** |
| 57 | Lê Văn Xuân | TPT | THCS Bình Tây |
| 58 | Đỗ Tiến Dũng | Chuyên viên | Phòng GDĐT Q6 |
| 59 | Võ Thành Đạt | TPT | THCS Văn Thân |
| 60 | Nguyễn Quốc Bảo | TPT | THCS Hoàng Lê Kha |
| 61 | Nguyễn Khánh Vinh | TPT | THCS Nguyễn Đức Cảnh |
| 62 | Võ Ngọc Hoa | TPT | THCS Nguyễn Văn Luông |
| 63 | Đoàn Trương Vĩnh Phú | BTCĐ | THCS Đoàn Kết |
| 64 | Trần Minh Vũ | TPT | THCS Hậu Giang |
| 65 | Trần Thị Minh Trang | TPT | THCS Phạm Đình Hổ |
| 66 | Nguyễn Trọng Nhân | TPT | THCS Phú Định |
| 67 | Lê Văn Xuân | TPT | THCS Bình Tây |
| 68 | Nguyễn Văn Tuyên | TPT | THCS Lam Sơn |
| 69 | Trần Minh Hiếu | TPT | THCS Âu Lạc | **P.GD&ĐT QUẬN TÂN BÌNH**  **Địa điểm xe đón thông báo sau** |
| 70 | Phạm Như Quỳnh | TPT | THCS Ngô Sĩ Liên |
| 71 | Nguyễn Thị Phương | TPT | THCS Trần Văn Đang |
| 72 | Dương Khải Hưng | TPT | THCS Nguyễn Gia Thiều |
| 73 | Hồ Đình Thạch | TPT | THCS Tân Bình |
| 74 | Võ Thị Mỹ Hạnh | TPT | THCS Quang Trung |
| 75 | Đinh Tiến Hưng | TPT | THCS Lý Thường Kiệt |
| 76 | Tô Thanh Hùng | TPT | THCS Phạm Ngọc Thạch |
| 77 | Đinh Hải Xuyên | TPT | THCS Trần Văn Quang |
| 78 | Đoàn Thanh Hiếu Nghĩa | TPT | THCS Võ Văn Tần |
| 79 | Trần Thị Mỹ Hạnh | TPT | THCS Trường Chinh |
| 80 | Nguyễn Trần Ngọc Anh | TPT | THCS Ngô Quyền |
| 81 | Phạm Thị Thủy | TPT | THCS Hoàng Hoa Thám |
| 64 | Trần Thị Kim Nhung | TPT | THCS Nguyễn Văn Trỗi | **QUẬN 2**  **Địa điểm thông báo sau** |
| 65 | Phạm Văn Sơn | TPT | THCS Nguyễn Thị Định |
| 66 | Nguyễn Thị Hoài | TPT | THCS Cát Lái |
| 67 | Bùi Thị Lê | TPT | THCS Lương Định Của |
| 68 | Đỗ Thị Thanh Hường | TPT | THCS An Phú |
| 69 | Nguyễn Thị Hoài Linh | TPT | THCS Giồng Ông Tố |
| 70 | Nguyễn Thị Thương Huyền | TPT | THCS Trần Quốc Toản |
| 71 | Huỳnh Ngọc Huy | TPT | THCS Bình An |
| 72 | Trần Thị Kim Cúc | TPT | THCS Thạnh Mỹ Lợi |
| 73 | Nguyễn Thị Tú Ni | TPT | Phòng Giáo dục và Đào tạo |
| 82 | Đào Đại Dương | TPT | THCS Kim Đồng | **P.GD&ĐT QUẬN 5**  **Địa điểm thông báo sau** |
| 83 | Quan Quốc Minh | TPT | THCS Mạch Kiếm Hùng |
| 84 | Trần Huy Hiệp | TPT | THCS Trần Bội Cơ |
| 85 | Thái Kim Toàn | TPT | THCS Ba Đình |
| 86 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | TPT | THTH Sài Gòn |
| 87 | Đinh Thị Kim | TLTN | Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 | **P.GD&ĐT QUẬN 10**  **Địa điểm thông báo sau** |
| 88 | Nguyễn Trọng Chánh | TPT | THCS Lạc Hồng |
| 89 | Cao Xuân Thi Thiên | TPT | THCS Nguyễn Tri Phương |
| 90 | Huỳnh Quốc Việt | TPT | THCS Nguyễn Văn Tố |
| 91 | Dương Văn Hoàng | TPT | THCS Hoàng Văn Thụ |
| 92 | Phạm Hồ Hạnh Duyên | TPT | THCS Cách Mạng Tháng Tám |
| 93 | Trần Thị Bạch Linh | TPT | THCS Trần Phú |

**DANH SÁCH TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI THAM GIA TẬP HUẤN VĂN HÓA ẨM THỰC THÔNG QUA BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG**

**ĐỢT 2 – TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI**

**Ngày đi: thứ 6, ngày 26 tháng 7 năm 2019**

*(Phụ lục 2, đính kèm thông báo số 2343 /GDĐT-CTTT, ngày 10 tháng 7 năm 2109)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và Tên** | **Đơn vị** | **Ghi chú** |
|
| 1 | Trần Công Trung | Phòng Giáo dục và Đào tạo | **QUẬN TÂN PHÚ**  **Địa điểm thông báo sau** |
| 2 | Hồ Trung Hiếu | THCS Đồng Khởi |
| 3 | Nguyễn Tấn Điệp | THCS Lê Anh Xân |
| 4 | Trương Minh Đăng | THCS Trần Quang Khải |
| 5 | Hồ Hoàn Việt | THCS Nguyễn Huệ |
| 6 | Trần Thị Lê | THCS Đặng Trần Côn |
| 7 | Mai Thị Thủy Tiên | THCS Hoàng Diệu |
| 8 | Nguyễn Đăng Minh | THCS Tôn Thất Tùng |
| 9 | Huỳnh Kim Ngân | THCS Phan Bội Châu |
| 10 | Trần Thanh Ngọc | THCS-THPT Trí Đức CS1 |
| 11 | Ngô Thị Cẩm Thúy | THCS - THPT Trí Đức CS3 |
| 12 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng |
| 13 | Đỗ Thị Kim Thuy | THCS Nguyễn Hồng Đào | **HUYỆN HÓC MÔN**  **Địa điểm thông báo sau** |
| 14 | Nguyễn Hùng Cường | THCS Tam Đông 1 |
| 15 | Lê Quốc Em ***(Trưởng đoàn)*** | THCS Xuân Thới Thượng |
| 16 | Lê Huỳnh Liên Hoa | THCS Đặng Công Bỉnh |
| 17 | Trần Hưng Đường | THCS Thị Trấn |
| 18 | Lê Minh Khang | THCS Đông Thạnh |
| 19 | Lê Quốc Anh | Trung Mỹ Tây 1 |
| 20 | Phạm Hữu Lộc | Phan Công Hớn |
| 21 | Đỗ Hữu Ái | Tô Ký |
| 22 | Phan Thị Anh Thư | Lý Chính Thắng 1 |
| 23 | Lê Nguyễn Linh Sơn | Nguyễn An Khương |
| 24 | Nguyễn Thị Thu Ngân | Đỗ Văn Dậy |
| 25 | Nguyễn Tâm Thuyền | THCS Tân Phú Trung | **Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi**  **Địa điểm thông báo sau** |
| 26 | Phạm Thị Hà | THCS Tân Thông Hội |
| 27 | Mai Thị Kim Thanh | THCS Tân Tiến |
| 28 | Nguyễn Thị Hà | THCS Thị Trấn |
| 29 | Trần Đức Toàn | THCS Thị Trấn 2 |
| 30 | Nguyễn Thành Lâm | THCS Phước Vĩnh An |
| 31 | Hà Thị Hoài | THCS Phước Hiệp |
| 32 | Huỳnh Long Trọng | THCS Phước Thạnh |
| 33 | Nguyễn Than Lin | THCS Nguyễn Văn Xơ |
| 34 | Văn Thị Mỹ Duyên | THCS Trung Lập Hạ |
| 35 | Đinh Quốc Thắng | THCS Trung Lập |
| 36 | Phạm Thanh Phong | THCS An Nhơn Tây |
| 37 | Nguyễn Thanh Bình | THCS An Phú |
| 38 | Nguyễn Thùy Trang | THCS Nhuận Đức |
| 39 | Nguyễn Hoàn Tam | THCS Phạm Văn Cội |
| 40 | Võ Thị Thanh Dung | THCS Phú Hòa Đông |
| 41 | Nguyễn Bá Hòa | THCS Tân Thạnh Đông |
| 42 | Nguyễn Thị Tuyết Nhi | THCS Bình Hòa |
| 43 | Nguyễn Thị Diệu Liên | THCS Phú Mỹ Hưng |
| 44 | Hoa Tuyết Nhi | THCS Hòa Phú |
| 45 | Lâm Thị Cẩm Tiên | THCS Tân An Hội |
| 46 | Hoàng Thị Hằng | THCS Tân Thạnh Tây |
| 47 | Hồ Vi | THCS Trung An |
| 48 | Trần Thị Ngọc Mai | TH-THCS Tân Trung |
| 49 | Nguyễn Bá Lĩnh | Phòng GDĐT |
| 50 | Nguyễn Văn Hoàng | THCS Trần Quang Khải | **Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12**  **Địa điểm thông báo sau** |
| 51 | Nguyễn Trần Lâm | THCS Phan Bội Châu |
| 52 | Phạm Ngọc Trọng | THCS Nguyễn An Ninh |
| 53 | Nguyễn Thị Kim Thảo | THCS Hà Huy Tập |
| 54 | Dương Thị Hương | THCS Nguyễn Ảnh Thủ |
| 55 | Trần Mạnh Huấn | THCS Lương Thế Vinh |
| 56 | Lê Ngọc Ánh Dương | THCS Trần Hưng Đạo |
| 57 | Hồ Tiến Dũng | THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp |
| 58 | Nguyễn Văn Hùng | THCS Nguyễn Huệ |
| 59 | Đặng Thái Dương | THCS Nguyễn Hiền |
| 60 | Nguyễn Quốc Khánh | THCS Nguyễn Trung Trực |
| 61 | Nguyễn Văn Nam | THCS Nguyễn Chí Thanh |
| 62 | Hoàng Thị Thanh Huyền | THCS An Phú Đông |
| 63 | Phạm Thùy Liêm | Phòng GD&ĐT Q12 |
| 64 | Hà Quốc Kiệt | Hoa Lư | **QUẬN 9**  **Địa điểm thông báo sau** |
| 65 | Trần Thị Trúc Mai | Trần Quốc Toản |
| 66 | Bùi Minh Khoa | Long Trường |
| 67 | Đào Thị Thanh Tuyến | Trường Thạnh |
| 68 | Phạm Thị Mai Loan | Hưng Bình |
| 69 | Trần Khánh Huyền | Long Bình |
| 70 | Hoàng Quang Tỵ | Đặng Tấn Tài |
| 71 | Kiều Thị Thơ | Tăng Nhơn Phú B |
| 72 | Lại Đức Ngọc | Phú Hữu |
| 73 | Đoàn Võ Thiên Duyên | Phước Bình |
| 74 | Đặng Đình Đàn | Ngô Thời Nhiệm |
| 75 | Lê Thị Huyền | Long Phước |
| 76 | Vũ Hoàng Diễm Quỳnh | Tân Phú |
| 77 | Lý Bảo Trân | Phòng GD&ĐT | **QUẬN GÒ VẤP**  **Địa điểm thông báo sau** |
| 78 | Đoàn Thị Trang | THCS An Nhơn |
| 79 | Đào Thị Thu Hằng | THCS Gò Vấp |
| 80 | Nguyễn Thị Loan | THCS Huỳnh Văn Nghệ |
| 81 | Trần Văn Thể | THCS Lý Tự Trọng |
| 82 | Lê Dũng Thành Liêm | THCS Nguyễn Trãi |
| 83 | Nguyễn Viết Hưng | THCS Nguyễn Văn Nghi |
| 84 | Đinh Thị Lan Anh | THCS Nguyễn Văn Trỗi |
| 85 | Nguyễn Vũ Hà | THCS Phạm Văn Chiêu |
| 86 | Nguyễn Thạch Tâm | THCS Phan Tây Hồ |
| 87 | Bach Thị Cẩm Vân | Phòng GD&ĐT | **QUẬN THỦ ĐỨC**  **Địa điểm thông báo sau** |
| 88 | Lương Kiều Lệ Thanh | THCS Thái Văn Lung |
| 89 | Nguyễn Thùy Tâm | THCS Bình Chiểu |
| 90 | Phạm Thúy Phượng | Phòng Giáo dục và Đào tạo | **QUẬN 8**  **Địa điểm thông báo sau** |
| 91 | Nguyễn Hữu Thao | THCS Dương Bá Trạc |
| 92 | Đinh Thị Thành | THCS Khánh Bình |
| 93 | Phạm Quốc Vương | THCS Chánh Hưng |
| 94 | Nguyễn Lê Kiều Diễm | THCS Sương Nguyệt Anh |
| 95 | Nguyễn Thị Kim Tiền | THCS Phan Đăng Lưu |
| 96 | Ninh Thị Huyền | THCS Bình An |
| 97 | Nguyễn Trần Như Quỳnh | THCS Trần Danh Ninh |
| 98 | Hoàng Thị Xuân | THCS Lý Thánh Tông |
| 99 | Hồ Văn Đây | THCS Tùng Thiện Vương |
| 100 | Nguyễn Vũ Hoàng Nhân | THCS Lê Lai |
| 101 | Nguyễn Tuấn Minh | THCS Bình Đông |
| 102 | Phạm Hồng Cúc | THCS Phú Lợi |
| 103 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Phòng GD & ĐT | **QUẬN PHÚ NHUẬN**  **Địa điểm thông báo sau** |
| 104 | Nguyễn Trọng Tùng | Châu Văn Liêm |
| 105 | Dương Thị Hồng Liên | Cầu Kiệu |
| 106 | Trịnh Thị Phượng | Đào Duy Anh |
| 107 | Nguyễn Lê Thị Đông Vy | Trần Huy Liệu |
| 108 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | Độc Lập |
| 109 | Trần Văn Học | Ngô Tất Tố |
| 110 | Nguyễn Duy Anh | Phòng GD&ĐT | **QUẬN 11**  **Địa điểm thông báo sau** |
| 111 | Lê Hồng Anh | Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng |
| 112 | Nguyễn Mai Khanh | Trường THCS Chu Văn An |
| 113 | Đàm Hà | Trường THCS Nguyễn Văn Phú |
| 114 | Huỳnh Thiện Nhân | Trường THCS Lữ Gia |
| 115 | Phan Thanh Tấn | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 116 | Võ Khắc Như Thủy | Trường THCS Phú Thọ |
| 117 | Trần Anh Khoa | Trường THCS Hậu Giang |
| 118 | Đoàn Thị Minh Châu | Trường THCS Lê Anh Xuân |
| 119 | Lâm Thị Kiều Oanh | Trường THCS Nguyễn Huệ |

**BAN TỔ CHỨC**