|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** Số: 12/TM-GDĐT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Quận 9, ngày 13 tháng 02 năm 2019* |

**THƯ MỜI**

Kính gửi:

 - Trung tâm GDNN-GDTX;

 - Trường Bồi dưỡng Giáo dục;

 - Các trường Trung học cơ sở.

 Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 – 2019;

 Thực hiện Kế hoạch 483/KH-GDĐT ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 2018 – 2019,

           Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9 tổ chức họp Ban Giám khảo và Giáo viên dự thi thực hành Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp quận bậc Trung học cơ sở.

*Thành phần:*

* Đại diện BGH các trường THCS;
* Giám khảo (Danh sách đính kèm);
* Giáo viên dự thi thực hành Hội thi Giáo viên dạy giỏi (Danh sách đính kèm).

 *Thời gian:* 10 giờ, ngày 18/02/2019 (thứ hai) .

       *Địa điểm:*   Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 12 – 14 Nguyễn Trãi, P. Hiệp Phú, Quận 9.

       Đề nghị các trường cử người tham dự đông đủ, đúng giờ và đúng thành phần./.

***Nơi nhận:*  KT. TRƯỞNG PHÒNG**

-Như trên;  **PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

- Trưởng phòng (để b/c);

- Lưu: VT.

 (Đã ký)

  **Nguyễn Văn Quí**

|  |
| --- |
| **DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG THỰC HÀNH** |
| **HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN - NĂM HỌC 2018-2019** |
| **BẬC THCS** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Stt** | **SBD** | **Họ**  | **Tên** | **Môn và lớp dạy**  | **Trường** | **Ghi chú** |
|
| 1 | **THCS001** | Nguyễn Thị Hồng  | Cúc | Lý 7 - 9 | Long Trường | Đạt |
| 2 | **THCS002** | Huỳnh P. Phương  | Dung | Toán | Trần Quốc Toản | Đạt |
| 3 | **THCS004** | Nguyễn Ngọc  | Duyên | Toán | Đặng Tấn Tài | Đạt |
| 4 | **THCS003** | Lại Minh  | Dương | Thể dục | Trần Quốc Toản | Đạt |
| 5 | **THCS005** | Lê Thanh  | Hải | Sử 9 | Ngô Thời Nhiệm | Đạt |
| 6 | **THCS006** | Trần Thị Lệ  | Hằng | Lý | Hoa Lư | Đạt |
| 7 | **THCS007** | Phí Thị Thu  | Hiền | Nhạc 7 | Ngô Thời Nhiệm | Đạt |
| 8 | **THCS008** | Nguyễn Thị Thanh  | Hiếu | Toán 7 - 8 | Hưng Bình | Đạt |
| 9 | **THCS010** | Nguyễn Thị  | Hoang | Sinh học | Tân Phú | Đạt |
| 10 | **THCS011** | Phan Văn  | Hoàng | Thể dục | Tân Phú | Đạt |
| 11 | **THCS012** | Nguyễn Thị  | Hồng | Hóa 8 - 9 | Hưng Bình | Đạt |
| 12 | **THCS013** | Nguyễn Thị Thu  | Hồng | Văn | Trần Quốc Toản | Đạt |
| 13 | **THCS019** | Nguyễn Thị  | Huyền | Lý 8 - 9 | Tăng Nhơn Phú B | Đạt |
| 14 | **THCS014** | Lê Thùy  | Hưng | CN 8 - 9 | Phước Bình | Đạt |
| 15 | **THCS015** | Phạm Thị  | Hương | Lý 8 - 9 | Long Bình | Đạt |
| 16 | **THCS016** | Hoàng Thị Mai  | Hương | Mỹ thuật | Hoa Lư | Đạt |
| 17 | **THCS017** | Trần Thị  | Hường | Sinh 8 - 9 | Hưng Bình | Đạt |
| 18 | **THCS018** | Nguyễn Thị | Hưởng | Lý 8 - 9 | Ngô Thời Nhiệm | Đạt |
| 19 | **THCS020** | Phạm Thiên  | Kim | Toán | Phú Hữu | Đạt |
| 20 | **THCS022** | Đặng Thị Bích  | Liên | Văn 8 - 9 | Hưng Bình | Đạt |
| 21 | **THCS021** | Trần Thị  | Liên | Sử 8 - 9 | Phước Bình | Đạt |
| 22 | **THCS024** | Nguyễn Thị Mỹ  | Loan | Toán 8 - 9 | Tăng Nhơn Phú B | Đạt |
| 23 | **THCS026** | Vũ Hồng Diệu  | Lý | Anh | Hoa Lư | Đạt |
| 24 | **THCS027** | Nguyễn Thị  | Mai | Văn | Hoa Lư | Đạt |
| 25 | **THCS028** | Lê Văn  | Minh | Sinh học | Hoa Lư | Đạt |
| 26 | **THCS030** | Nguyễn Thị  | Nguyệt | Sử | Tân Phú | Đạt |
| 27 | **THCS031** | Cao Thị  | Nhàn | Tin học | Tăng Nhơn Phú B | Đạt |
| 28 | **THCS033** | Nguyễn Thị  | Nhung | Sử 6 - 7 | Hưng Bình | Đạt |
| 29 | **THCS032** | Võ Thị  | Nhung | Hóa | Trần Quốc Toản | Đạt |
| 30 | **THCS034** | Vũ Hoàng  | Phú | Thể dục | Phước Bình | Đạt |
| 31 | **THCS035** | Phạm Thị  | Phương | Toán | Hoa Lư | Đạt |
| 32 | **THCS036** | Chu Thị Phương  | Quế | Lý 6 - 9 | Hưng Bình | Đạt |
| 33 | **THCS037** | Lê Nguyễn Diệu  | Quyên | Sinh 7 | Tăng Nhơn Phú B | Đạt |
| 34 | **THCS039** | Vũ Hoàng Diễm  | Quỳnh | Lý | Tân Phú | Đạt |
| 35 | **THCS040** | Hoàng Thị  | Tâm | Toán 7 - 9  | Long Bình | Đạt |
| 36 | **THCS042** | Đặng Mai Ngọc  | Thanh | Sử 7 - 8 | Tăng Nhơn Phú B | Đạt |
| 37 | **THCS043** | Nguyễn Thị Hồng  | Thanh | Tin học | Hoa Lư | Đạt |
| 38 | **THCS041** | Nguyễn Thị Kim  | Thanh | Công nghệ | Trần Quốc Toản | Đạt |
| 39 | **THCS044** | Lê Thị Phương  | Thảo | Anh 8 - 9 | Hưng Bình | Đạt |
| 40 | **THCS045** | Nguyễn Thị Phương  | Thảo | Văn | Tân Phú | Đạt |
| 41 | **THCS050** | Nguyễn Thị  | Thùy | Sử | Hoa Lư | Đạt |
| 42 | **THCS052** | Đỗ Thị  | Thủy | Toán 7 - 9  | Phước Bình | Đạt |
| 43 | **THCS048** | Nguyễn Thị Thanh  | Thúy | Mỹ Thuật | Long Phước | Đạt |
| 44 | **THCS049** | Phạm Thị Thanh  | Thúy | Tin học | Phước Bình | Đạt |
| 45 | **THCS047** | Đinh Hà Thị Hoài  | Thương | Văn 8 - 9 | Phước Bình | Đạt |
| 46 | **THCS054** | Phan Thị Huyền  | Trâm | Anh 6 - 7 | Tăng Nhơn Phú B | Đạt |
| 47 | **THCS053** | Trần Thị Hoàng  | Trâm | Anh  | Tân Phú | Đạt |
| 48 | **THCS055** | Huỳnh Ngọc Quế  | Trân | Công nghệ | Tăng Nhơn Phú B | Đạt |
| 49 | **THCS057** | Trà Thanh  | Vân | GDCD | Tăng Nhơn Phú B | Đạt |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Tổng cộng danh sách này có 49 giáo viên đủ điều kiện tham dự vòng thực hành.*** |  |

**DANH SÁCH**

**BAN GIÁM KHẢO HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN**

**BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ**

**NĂM HỌC 2018 – 2019**

 (*Đính kèm theo Quyết định số 880 /QĐ-GDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Phòng GD-ĐT*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Môn** | **Đơn vị** | **Ghi chú** |
| 1 | Trần Thị Tuyết Hồng | Anh | Trường BDGD |   |
| 2 | Trần Thị Kim Trang | Anh | THCS Hoa Lư |   |
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Anh | THCS Trần Quốc Toản |   |
| 4 | Cao Văn Đưa | Hóa | THCS Hoa Lư |   |
| 5 | Trần Vũ Hồng Chuyên | Hóa | THCS Hoa Lư |   |
| 6 | Nguyễn Dương Minh Hương | Hóa | THCS Trần Quốc Toản |   |
| 7 | Nguyễn Trường Vũ | Lý | THCS Trần Quốc Toản |   |
| 8 | Trần Thị Lý | Lý | THCS Hoa Lư |   |
| 9 | Nguyễn Công Thoại | Lý | THCS Tân Phú |   |
| 10 | Phan Trần Bãng Thu | Văn | THCS Hoa Lư |   |
| 11 | Nguyễn Ngọc Thảo | Văn | THCS Long Trường |   |
| 12 | Trần Vũ Phi Bằng | Văn | THCS Phước Bình |   |
| 13 | Ngô Thị Mỹ Hà | Văn | THCS Trần Quốc Toản |   |
| 14 | Vũ Đức Đoàn | Toán | Phòng GDĐT Q9 |   |
| 15 | Thái Vân Trang | Toán | THCS Tăng Nhơn Phú B |   |
| 16 | Trần Thiện Hữu | Toán | THCS Hoa Lư |   |
| 17 | Lê Thị Mỹ Dung | Toán | THCS Trần Quốc Toản |   |
| 18 | Trà Thanh Loan | Toán | THCS Long Bình |  |
| 19 | Lê Văn Lực | Sử | THCS Phước Bình |   |
| 20 | Nguyễn Đức Hiến | Sử | THCS Trần Quốc Toản |   |
| 21 | Lê Mậu Thành | Sử | THCS Tăng N Phú B |   |
| 22 | Lương Văn Lâm | Sinh | THCS Hưng Bình |   |
| 23 | Trần Vũ Liên Ban | Sinh | THCS Tăng N Phú B |   |
| 24 | Lương Kim Phượng | Sinh | THCS Hoa Lư |   |
| 25 | Hà Thị Nhung | Địa | THCS Hoa Lư |   |
| 26 | Lê Minh Hiếu | Địa | Trường BDGD |   |
| 27 | Nguyễn Thành Tài | Địa | THCS Tân Phú |   |
| 28 | Đinh Hồng Phát | GDCD | THCS Hưng Bình |   |
| 29 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | GDCD | THCS Trần Quốc Toản |   |
| 30 | Cao Thế Phương | Tin | THCS Long Phước |   |
| 31 | Trần Nguyễn Hoàng Khải | Tin | THCS Hoa Lư |   |
| 32 | Võ Văn Quý | CN | TT GDNN - GDTX |   |
| 33 | Đặng Như Trang | CN | Phòng GDĐT Quận 9 |   |
| 34 | Nguyễn Thị Ái Chiêu | Nhạc | THCS Trần Quốc Toản  |  |
| 35 | Mai Thị Bích Duyên | Nhạc | THCS Hoa Lư |  |
| 36 | Nguyễn Hoàng Phúc | Thể dục | THCS Phước Bình |  |
| 37 | Vũ Đình Khả | Thể dục | THCS Đặng Tấn Tài |  |
| 38 | Trương Thị Ngọc Phượng | Mĩ thuật | THCS Hưng Bình |  |
| 39 | Bùi Văn Mới | Mĩ thuật | THCS Phước Bình |  |

*Danh sách này có 39 thành viên*