**DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT (CÁN BỘ QUẢN LÝ PHÒNG GD&ĐT) ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ NHU CẦU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ETEP**

*(Đính kèm công văn số 4482/GDĐT-TC ngày 04 tháng 12 năm 2017)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Phòng GD&ĐT** | **Họ và Tên** | **Năm sinh** | **Chức vụ** |
| 1 | Quận 1 | Trần Đức Hạnh Quỳnh | 1972 | Phó trưởng phòng |
| 2 | Quận 3 | Dương Hữu Nghĩa | 1979 | Phó trưởng phòng |
| 3 | Quận 5 | Nguyễn Thiên Phúc | 1969 | Chuyên viên |
| 4 | Quận Tân Phú | Trần Trọng Khiêm | 1974 | Phó trưởng phòng |
| 5 | Quận Bình Tân | Trần Minh Kha | 1976 | Phó trưởng phòng |
|  |  |

**DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT (SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ NHU CẦU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ETEP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Phòng, ban** | **Họ và Tên** | **Năm sinh** | **Chức vụ** |
| 1 | Phòng GDTrH | Cao Minh Quý | 1968 | P. Trưởng phòng |
| 2 | Phòng GDTrH | Hồ Tấn Minh | 1984 | Chuyên viên |
| 3 | Phòng GDTrH | Trần Tiến Thành | 1977 | Chuyên viên |
| 4 | Phòng GDTiH | Hoàng Trường Giang  | 1981 | P. Trưởng phòng |
| 5 | Phòng GDTiH | Nguyễn Minh Thiên Hoàng | 1976 | Chuyên viên |
| 6 | Phòng TCCB | Lê Thị Lệ Nga | 1975 | Chuyên viên chính |
|  |  |