|  |  |
| --- | --- |
| 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: 156 /TM-GDĐT-VP | *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2018* |
| Về Tập huấn công tác quản lý và  hướng dẫn giảng dạy chương trình tích hợp  cấp tiểu học. |  |

Kính gửi: Ông (Bà) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện.

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời các Ông (Bà) đại diện các Phòng Giáo dục & Đào tạo quận/huyện đến dự: ***Tập huấn công tác quản lý và hướng dẫn việc giảng dạy chương trình tích hợp cấp tiểu học.***

**Thời gian:** Thứ năm, ngày 19 tháng 07 năm 2018

**Địa điểm:**   Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, số 2 đường Vĩnh Khánh, Quận 4.

**Thành phần tham dự:** (Danh sách đính kèm)

-          Lãnh đạo 21 PGD&ĐT có thực hiện chương trình trong năm học 2018-2019

-          Chuyên viên phụ trách Tiểu học và chuyên viên Tiếng Anh 20 PGD&ĐT

-          Hiệu trưởng 05 trường tiểu học thực hiện chương trình tích hợp, năm học 2018-2019.

- Hiệu phó chuyên môn 68 trường tiểu học thực hiện chương trình tích hợp

-          Giáo viên các trường tiểu học thực hiện chương trình tích hợp (theo danh sách đính kèm).

**Chủ trì:** Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM.

Đề nghị các Ông (Bà) cử thành viên tham dự đầy đủ, đúng thành phần./.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận***:  - Như trên;  - Giám đốc (để báo cáo);  - Phó Giám đốc phụ trách (để báocáo);  - Lưu VP, P.GDTiH. | | | | **TL. GIÁM ĐỐC**  **CHÁNH VĂN PHÒNG**  (đã ký và đóng dấu)  **Đỗ Minh Hoàng** | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| **THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI TẬP HUẤN - KHỐI TIỂU HỌC** | | | | | | | | | | | | |
| **Thời gian: 8:00 Sáng thứ năm, ngày 19/7/2018  Địa điểm: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi** | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
|  | | | |  | | | |  |  | | | |
| **TT** | | **Thành phần tham dự** | | **Quận** | | **Trường** | | | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | | **1. Lãnh đạo các PGD&ĐT 2. Chuyên viên Tiểu học các PGD&ĐT 3. Chuyên viên Tiếng Anh các PGD&ĐT** | | 1 | |  | | | 3 |  |
| 2 | | 2 | |  | | | 3 |  |
| 3 | | 3 | |  | | | 3 |  |
| 4 | | 4 | |  | | | 3 |  |
| 5 | | 5 | |  | | | 3 |  |
| 6 | | 6 | |  | | | 3 |  |
| 7 | | 7 | |  | | | 3 |  |
| 8 | | 8 | |  | | | 3 |  |
| 9 | | 9 | |  | | | 3 |  |
| 10 | | 10 | |  | | | 3 |  |
| 11 | | 11 | |  | | | 3 |  |
| 12 | | 12 | |  | | | 3 |  |
| 13 | | Bình Thạnh | |  | | | 3 |  |
| 14 | | Gò Vấp | |  | | | 3 |  |
| 15 | | Phú Nhuận | |  | | | 3 |  |
| 16 | | Tân Bình | |  | | | 3 |  |
| 17 | | Tân Phú | |  | | | 3 |  |
| 18 | | Thủ Đức | |  | | | 3 |  |
| 19 | | Hóc Môn | |  | | | 3 |  |
| 20 | | Bình Tân | |  | | | 3 |  |
| 21 | | Củ Chi | |  | | | 3 |  |
| 22 | | **Hiệu trưởng các trường triển khai chương trình Tiếng Anh Tích hợp năm học 2018-2019** | | 8 | | TH Hoàng Minh Đạo | | | 1 |  |
| 23 | | Bình Thạnh | | TH Đống Đa | | | 1 |  |
| 24 | | Phú Nhuận | | TH Cổ Loa | | | 1 |  |
| 25 | | TH Đặng Văn Ngữ | | | 1 |  |
| 26 | | Bình Tân | | TH An Lạc 3 | | | 1 |  |
| 27 | | Củ Chi | | TH Thị Trấn Củ Chi | | | 1 |  |
| 28 | | **Hiệu phó chuyên môn**  **các trường triển khai chương trình Tiếng Anh Tích hợp** | | 1 | | TH Đinh Tiên Hoàng | | | 1 |  |
| 29 | | TH Hòa Bình | | | 1 |  |
| 30 | | TH Kết Đoàn | | | 1 |  |
| 31 | | TH Lê Ngọc Hân | | | 1 |  |
| 32 | | TH Lương Thế Vinh | | | 1 |  |
| 33 | | TH Nguyễn Bỉnh Khiêm | | | 1 |  |
| 34 | | TH Nguyễn Huệ | | | 1 |  |
| 35 | | TH Nguyễn Thái Học | | | 1 |  |
| 36 | | TH Trần Hưng Đạo | | | 1 |  |
| 37 | | 2 | | TH An Bình | | | 1 |  |
| 38 | | TH An Khánh | | | 1 |  |
| 39 | | TH Giồng Ông Tố | | | 1 |  |
| 40 | | TH Huỳnh Văn Ngỡi | | | 1 |  |
| 41 | | TH Nguyễn Hiền | | | 1 |  |
| 42 | | TH Nguyễn Văn Trỗi | | | 1 |  |
| 43 | | 3 | | TH Lương Định Của | | | 1 |  |
| 44 | | TH Nguyễn Thái Sơn | | | 1 |  |
| 45 | | TH Phan Đình Phùng | | | 1 |  |
| 46 | | TH Trần Quốc Thảo | | | 1 |  |
| 47 | | 4 | | TH Nguyễn Văn Trỗi | | | 1 |  |
| 48 | | 5 | | TH Bàu Sen | | | 1 |  |
| 49 | | TH Chính Nghĩa | | | 1 |  |
| 50 | | TH Minh Đạo | | | 1 |  |
| 51 | | TH Trần Bình Trọng | | | 1 |  |
| 52 | | 6 | | TH Nguyễn Huệ | | | 1 |  |
| 53 | | TH Phù Đổng | | | 1 |  |
| 54 | | 7 | | TH Lương Thế Vinh | | | 1 |  |
| 55 | | TH Nguyễn Thị Định | | | 1 |  |
| 56 | | TH Võ Thị Sáu | | | 1 |  |
| 57 | | 8 | | TH Bông Sao | | | 1 |  |
| 58 | | TH Nguyễn Trung Ngạn | | | 1 |  |
| 59 | | **TH Hoàng Minh Đạo** | | | 1 |  |
| 60 | | 9 | | TH Đinh Tiên Hoàng | | | 1 |
| 61 | | TH Lê Văn Việt | | | 1 |  |
| 62 | | TH Nguyễn Minh Quang | | | 1 |  |
| 63 | | TH Nguyễn Văn Bá | | | 1 |  |
| 64 | | TH Phước Bình | | | 1 |  |
| 65 | | 10 | | TH Võ trường Toản | | | 1 |  |
| 66 | | 11 | | TH Lạc Long Quân | | | 1 |  |
| 67 | | TH Trưng Trắc | | | 1 |  |
| 68 | | 12 | | TH Nguyễn Khuyến | | | 1 |  |
| 69 | | TH Nguyễn Thị Định | | | 1 |  |
| 70 | | Bình Thạnh | | TH Bạch Đằng | | | 1 |  |
| 71 | | TH Chu Văn An | | | 1 |  |
| 72 | | TH Hồng Hà | | | 1 |  |
| 73 | | TH Nguyễn Đình Chiểu | | | 1 |  |
| 74 | | TH Đống Đa | | | 1 |  |
| 75 | | Gò Vấp | | TH Chi Lăng | | | 1 |  |
| 76 | | TH Lê Đức Thọ | | | 1 |  |
| 77 | | TH Nguyễn Thượng Hiền | | | 1 |  |
| 78 | | TH Phan Chu Trinh | | | 1 |
| 79 | | TH Võ Thị Sáu | | | 1 |
| 80 | | Phú Nhuận | | TH Cao Bá Quát | | | 1 |  |
| 81 | | TH Hồ Văn Huê | | | 1 |  |
| 82 | | TH Cổ Loa | | | 1 |  |
| 83 | | TH Đặng Văn Ngữ | | | 1 |  |
| 84 | | Tân Bình | | TH Đống Đa | | | 1 |  |
| 85 | | TH Lê Văn Sĩ | | | 1 |  |
| 86 | | TH Trần Quốc Tuấn | | | 1 |  |
| 87 | | Tân Phú | | TH Tân Sơn Nhì | | | 1 |  |
| 88 | | TH Tân Hương | | | 1 |  |
| 89 | | Thủ Đức | | TH Đào Sơn Tây | | | 1 |  |
| 90 | | TH Hoàng Diệu | | | 1 |  |
| 81 | | TH Lương Thế Vinh | | | 1 |  |
| 92 | | TH Nguyễn Văn Triết | | | 1 |  |
| 93 | | Hóc Môn | | TH Nguyễn An Ninh | | | 1 |  |
| 94 | | TH Nguyễn Thị Nuôi | | | 1 |  |
| 95 | | Bình Tân | | TH An Lạc 3 | | | 1 |  |
| 96 | | Giáo viên khối lớp 1 các trường triển khai chương trình Tiếng Anh Tích hợp năm học 2018-2019 | | 8 | | TH Hoàng Minh Đạo | | | 1 |  |
| 97 | | Bình Thạnh | | TH Đống Đa | | | 1 |  |
| 98 | | Phú Nhuận | | TH Cổ Loa | | | 1 |  |
| 99 | | TH Đặng Văn Ngữ | | | 1 |  |
| 100 | | Bình Tân | | TH An Lạc 3 | | | 1 |  |
| 101 | | Củ Chi | | TH Thị trấn Củ Chi | | | 1 |  |
| 102 | | Giáo viên khối lớp 2  giảng dạy chương trình Tiếng Anh Tích hợp | | 1 | | TH Kết Đoàn | | | 1 |  |
| 103 | | 2 | | TH An Bình | | | 1 |  |
| 104 | | TH An Khánh | | | 1 |  |
| 105 | | TH Huỳnh Văn Ngỡi | | | 1 |  |
| 106 | | TH Nguyễn Văn Trỗi | | | 1 |  |
| 107 | | 6 | | TH Phù Đổng | | | 2 |  |
| 108 | | 8 | | TH Bông Sao | | | 1 |  |
| 109 | | TH Nguyễn Trung Ngạn | | | 1 |  |
| 110 | | 9 | | TH Đinh Tiên Hoàng | | | 1 |  |
| 111 | | TH Nguyễn Minh Quang | | | 1 |  |
| 112 | | TH Nguyễn Văn Bá | | | 1 |  |
| 113 | | 12 | | TH Nguyễn Khuyến | | | 2 |  |
| 114 | | TH Nguyễn Thị Định | | | 1 |  |
| 115 | | Gò Vấp | | TH Chi Lăng | | | 1 |  |
| 116 | | TH Phan Chu Trinh | | | 2 |  |
| 117 | | Phú Nhuận | | TH Cao Bá Quát | | | 1 |  |
| 118 | | Tân Phú | | TH Tân Hương | | | 1 |  |
| 119 | | Thủ Đức | | TH Đào Sơn Tây | | | 2 |  |
| 120 | | TH Nguyễn Văn Triết | | | 1 |  |
| 121 | | Giáo viên khối lớp 3  giảng dạy chương trình Tiếng Anh Tích hợp | | 1 | | TH Nguyễn Huệ | | | 1 |  |
| 122 | | 6 | | TH Nguyễn Huệ | | | 1 |  |
| 123 | | 9 | | TH Lê Văn Việt | | | 1 |  |
| 124 | | TH Phước Bình | | | 1 |  |
| 125 | | Gò Vấp | | TH Lê Đức Thọ | | | 1 |  |
| 126 | | TH Nguyễn Thượng Hiền | | | 2 |  |
| 127 | | TH Võ Thị Sáu | | | 1 |  |
| 128 | | Tân Bình | | TH Trần Quốc Tuấn | | | 2 |  |
| 129 | | Tân Phú | | TH Tân Sơn Nhì | | | 1 |  |
| 130 | | Giáo viên khối lớp 4  giảng dạy chương trình Tiếng Anh Tích hợp | | 1 | | TH Nguyễn Thái Học | | | 1 |  |
| 131 | | 3 | | TH Lương Định Của | | | 3 |  |
| 132 | | TH Nguyễn Thái Sơn | | | 3 |  |
| 133 | | TH Phan Đình Phùng | | | 2 |  |
| 134 | | TH Trần Quốc Thảo | | | 1 |  |
| 135 | | 4 | | TH Nguyễn Văn Trỗi | | | 1 |  |
| 136 | | 5 | | TH Trần Bình Trọng | | | 1 |  |
| 137 | | 7 | | TH Lương Thế Vinh | | | 2 |  |
| 138 | | TH Nguyễn Thị Định | | | 1 |  |
| 139 | | 10 | | TH Võ trường Toản | | | 2 |  |
| 140 | | 11 | | TH Lạc Long Quân | | | 2 |  |
| 141 | | TH Trưng Trắc | | | 2 |  |
| 142 | | Bình Thạnh | | TH Bạch Đằng | | | 1 |  |
| 143 | | TH Chu Văn An | | | 1 |  |
| 144 | | TH Hồng Hà | | | 2 |  |
| 145 | | TH Nguyễn Đình Chiểu | | | 2 |  |
| 146 | | Phú Nhuận | | TH Hồ Văn Huê | | | 2 |  |
| 147 | | Tân Bình | | TH Đống Đa | | | 2 |  |
| 148 | | TH Lê Văn Sĩ | | | 1 |  |
| 149 | | Thủ Đức | | TH Hoàng Diệu | | | 1 |  |
| 150 | | TH Lương Thế Vinh | | | 2 |  |
| 151 | | Hóc Môn | | TH Nguyễn An Ninh | | | 1 |  |
| 152 | | TH Nguyễn Thị Nuôi | | | 1 |  |
| 153 | | Giáo viên khối lớp 5  giảng dạy chương trình Tiếng Anh Tích hợp | | 1 | | TH Đinh Tiên Hoàng | | | 1 |  |
| 154 | | TH Hòa Bình | | | 1 |  |
| 155 | | TH Lê Ngọc Hân | | | 3 |  |
| 156 | | TH Lương Thế Vinh | | | 1 |  |
| 157 | | TH Nguyễn Bỉnh Khiêm | | | 2 |  |
| 158 | | TH Trần Hưng Đạo | | | 2 |  |
| 159 | | 2 | | TH Giồng Ông Tố | | | 1 |  |
| 160 | | TH Nguyễn Hiền | | | 1 |  |
| 161 | | 5 | | TH Bàu Sen | | | 1 |  |
| 162 | | TH Chính Nghĩa | | | 1 |  |
| 163 | | TH Minh Đạo | | | 1 |  |
| 164 | | 7 | | TH Võ Thị Sáu | | | 1 |  |