ỦY BAN NHÂN DÂN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

 **SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

 Số: 336/ GDĐT-TC *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018*

Về báo cáo các trường hợp vắng mặt

 không tham gia bồi dưỡng tại IIG.

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3, 4, 7, 12, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Gò Vấp;

Sở Giáo dục và Đào tạo có nhận được văn bản số 617/IIG-DA/HCM ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Công ty IIG Việt Nam về báo cáo tình hình học viên tại các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh;

Căn cứ vào bảng điểm danh tình hình chuyên cần và tỷ lệ hoàn thành phần học trực tuyến của các giáo viên tham gia bồi dưỡng do công ty IIG (Việt Nam) gửi về để báo cáo, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị báo cáo lý do vắng học và không tham gia chương trình học trực tuyến theo quy định của các giáo viên có tên trong danh sách *(danh sách cụ thể đính kèm),* và đề xuất hướng giải quyết đối với các trường hợp nêu trên về địa chỉ email: bhdung.sgddt@tphcm.gov.vn trước **ngày 05/02/2018** để tổng hợp và báo cáo./.

***Nơi nhận:* GIÁM ĐỐC**

- Như trên;

- Lưu: VP, TCCB*. (đã ký)*

 **Lê Hồng Sơn**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ tên** | **Trường** | **Quận** | **Lớp** | **Số buổi vắng** | **Tỉ lệ đi học** |
| 1 | CAO THỊ VÂN THỦY | THCS Phan Sào Nam | 3 | DD1-A1.2 GD4 | 14/15 | 12% |
| 2 | TRẦN HOÀNG TRỌNG NHÂN | THCS Tăng Bạt Hổ A | 4 | DD1-A1.2 GD4 | 14/15 | 12% |
| 3 | NGUYỄN THỊ LOAN | THCS Hoàng Quốc Việt | 7 | DD2-A1.1.GD4 | 11/14 | 21% |
| 4 | NGUYỄN NGỌC HOÀN UYÊN | THCS Hai Bà Trưng | Nhà Bè | DD2-A1.1.GD4 | Không tham gia học ngay từ đầu khóa  |
| 5 | CHÂU THỊ HỒNG TRANG | THCS Qui Đức | Bình Chánh | DD3-A1.2 GD4 | Không làm bài tập online  |
| 6 | NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN | Trung An | Củ Chi | DD4-A1.1 GD4 | 6/15 | 57% |
| 7 | TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT | TH Nguyễn Du | 12 | DD4-A1.1 GD4 | 8/14 | 43% |
| 8 | VŨ THỊ KIM NGỌC | THCS Thị Trấn | 12 | DD4-A1.1 GD4 | 6/14 | 57% |
| 9 | ĐỖ THỊ MINH NGUYỆT | TH Tân Thạnh Đông | Củ Chi | DD4-A1.1 GD4 | 5/14 | 64% |
| 10 | NGUYỄN THỊ HỒNG DANH | TH Phú Hòa Đông | Củ Chi | DD4-A1.1 GD4 | 7/14 | 50% |
| 11 | VÕ KIM PHỤNG | TH Thuận Kiều | 12 | DD4-A1.1 GD4 | 5/14 | 64% |
| 12 | HỒ THỊ XUÂN MAI | Tân Thạnh Đông 2 | Củ Chi | DD4-A1.2 GD4 | 9/15 | 40% |
| 13 | NGUYỄN PHAN VIỆT ANH |  Tô Ký | Hóc Môn | DD4-A1.2 GD4 | 7/15 | 53% |
| 14 | NGUYỄN THỊ HÀ | Trần Văn Danh | Hóc Môn | DD4-A1.2 GD4 | 14/15 | 7% |
| 15 | PHAN THỊ THU HẰNG | THCS Đặng Công Bỉnh | Hóc Môn | DD4-A1.2 GD4 | 5/15 | 67% |
| 16 | TRẦN NGỌC PHẤN | THCS Nguyễn Văn Nghi | Gò Vấp | DD4-A1.2 GD4 | 6/15 | 60% |
| 17 | NGUYỄN THỊ LUYẾN | THCS Nguyễn Trãi | Gò Vấp | DD4-A1.2 GD4 | 8/15 | 47% |
| 18 | PHAN THỊ BÍCH TRÂN | Trần Văn Danh | Hóc Môn | DD4-A1.2 GD4 | 9/15 | 40% |