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: 4404/GDĐT-TC *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019*

 Về hoạt động thực tập sư phạm

của Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

 năm học 2019-2020

 Kính gửi:

* + - * + Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
				+ Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông

(công lập và ngoài công lập);

* + - * + Thủ trưởng các đơn vị trực truộc Sở,

 Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 2720/ĐHSP-ĐT ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về liên hệ thực tập sư phạm năm học 2019-2020;

 Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; các trường trung học phổ thông công lập và ngoài công lập; các đơn vị trực thuộc Sở về hoạt động thực tập sư phạm (TTSP) năm học 2019-2020 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. **Đối tượng thực tập sư phạm:**

 Sinh viên hệ chính quy năm thứ 2, 3, 4 hệ chính quy các ngành đào tạo giáo viên THPT, gồm: Sư phạm (SP) Toán học, SP Tin học, SP Vật lí, SP Hoá học, SP Sinh học, SP Ngữ văn, SP Lịch sử, SP Địa lí, Giáo dục chính trị (công dân), SP Tiếng Anh, SP Tiếng Pháp, SP Tiếng Nga, SP Tiếng Trung Quốc, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt.

1. **Thời gian:**

Thời gian dự kiến tổ chức hoạt động thực tập sư phạm tại các trường Trung học, Tiểu học, Mầm non: từ 03/02/2020 đến 12/4/2020.

1. **Địa bàn thực tập:**
* Khối THPT: Các trường THPT theo danh sách *dự kiến đính kèm*;
* Khối Mầm non, Tiểu học, Giáo dục đặc biệt: Các trường Mầm non, Tiểu học, chuyên biệt trên địa bàn các quận, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;
* Khối THCS: Thực tập sư phạm cho các ngành Sư phạm (SP) Tiếng Pháp, SP Tiếng Trung Quốc, bộ môn Tiếng Anh cho ngành Sư phạm song ngữ Nga - Anh.
1. **Ban chỉ đạo thực hành nghiệp vụ sư phạm:**

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm cấp thành phố cho hoạt động thực tập sư phạm của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2019 - 2020.

 Đối với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm cấp thành phố, năm học 2019 – 2020 gồm có các ông, bà sau đây:

* Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP TP. HCM;
* Bà Dương Thị Hồng Hiếu, Trưởng phòng Đào tạo ĐHSP TP. HCM;
* Ông Lê Quang Minh, Phó Trưởng phòng Đào tạo ĐHSP TP. HCM.

 Ban Tổ chức Thực tập sư phạm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến làm việc cụ thể với từng cơ sở thực tập để triển khai kế hoạch thực tập sư phạm của Trường.

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông công lập và ngoài công lập; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh triển khai việc tổ chức thực hành nghiệp vụ sư phạm năm học 2019 - 2020 cho sinh viên năm thứ 2, 3, 4 hệ chính quy của Trường theo kế hoạch đề ra.

 *(Đính kèm danh sách các đơn vị dự kiến tổ chức thực tập sư phạm năm học 2019-2020 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)./.*

***Nơi nhận:*** **GIÁM ĐỐC**

- Như trên (kèm danh sách);

- Các phòng, ban cơ quan Sở; (Đã ký)

- Trường ĐHSP TP. HCM (Phòng Đào tạo);

- Lưu: VT, TCCB.

 **Lê Hồng Sơn**

 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**

**DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ DỰ KIẾN THỰC TẬP SƯ PHẠM**

**CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

 **NĂM HỌC 2019 - 2020**

*(Kèm theo Công văn số 4404/GDĐT-TC ngày 28 tháng 11 năm 2019*

*của Sở Giáo dục và Đào tạo)*

1. **Khối THPT:**

| **TT** | **Tên Trường** | **Quận** |  | **TT** | **Tên Trường** | **Quận/Huyện** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | THPT Bùi Thị Xuân | 1 |  | 40 | THPT Lê Minh Xuân | Bình Chánh |
| 2 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 1 |  | 41 | THPT Tân Túc | Bình Chánh |
| 3 | THPT Trưng Vương | 1 |  | 42 | THPT Bình Chánh | Bình Chánh |
| 4 | THPT Lương Thế Vinh | 1 |  | 43 | THPT Đa Phước | Bình Chánh |
| 5 | THPT TenLơMan | 1 |  | 44 | THPT Bình Hương Hoà | Bình Tân |
| 6 | THPT Thủ Thiêm | 2 |  | 45 | THCS-THPT Phan Châu Trinh | Bình Tân |
| 7 | THPT Giồng Ông Tố | 2 |  | 46 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Tân |
| 8 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 3 |  | 47 | THPT An Lạc | Bình Tân |
| 9 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 3 |  | 48 | THPT Võ Thị Sáu | Bình Thạnh |
| 10 | THPT Marie Curie | 3 |  | 49 | THPT Võ Trường Toản | Bình Thạnh |
| 11 | THPT Lê Quý Đôn | 3 |  | 50 | THPT Phan Đăng Lưu | Bình Thạnh |
| 12 | THPT Nguyễn Trãi | 4 |  | 51 | THPT Thanh Đa | Bình Thạnh |
| 13 | THTH ĐHSP TP. HCM | 5 |  | 52 | THPT Gia Định | Bình Thạnh |
| 14 | THPT Trần Khai Nguyên | 5 |  | 53 | THPT Hoàng Hoa Thám | Bình Thạnh |
| 15 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | 5 |  | 54 | THPT Trần Văn Giàu | Bình Thạnh |
| 16 | THPT Hùng Vương | 5 |  | 55 | THPT Nguyễn Công Trứ | Gò Vấp |
| 17 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 6 |  | 56 | THPT Nguyễn Trung Trực | Gò Vấp |
| 18 | THPT Bình Phú | 6 |  | 57 | THPT Gò Vấp | Gò Vấp |
| 19 | THPT Phạm Phú Thứ | 6 |  | 58 | THPT Trần Hưng Đạo | Gò Vấp |
| 20 | THPT Lê Thánh Tôn | 7 |  | 59 | THPT Việt Nhật | Gò Vấp |
| 21 | THCS-THPT Đinh Thiện Lý | 7 |  | 60 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Hóc Môn |
| 22 | THPT Ngô Quyền | 7 |  | 61 | THPT Lý Thường Kiệt | Hóc Môn |
| 23 | THPT Tạ Quang Bửu | 8 |  | 62 | THPT Phú Nhuận | Phú Nhuận |
| 24 | THPT NKTDTT Nguyễn Thị Định | 8 |  | 63 | THPT Hàn Thuyên | Phú Nhuận |
| 25 | THPT Lương Văn Can | 8 |  | 64 | THCS-THPT Việt Anh | Phú Nhuận |
| 26 | THPT Võ Văn Kiệt | 8 |  | 65 | THPT Lý Tự Trọng | Tân Bình |
| 27 | THPT Ngô Gia Tự | 8 |  | 66 | THPT Trần Phú | Tân Bình |
| 28 | THPT Long Trường | 9 |  | 67 | THPT Nguyễn Chí Thanh | Tân Bình |
| 29 | THPT Diên Hồng | 10 |  | 68 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tân Bình |
| 30 | THPT Nguyễn An Ninh | 10 |  | 69 | THPT Nguyễn Thái Bình | Tân Bình |
| 31 | THPT Nguyễn Khuyến | 10 |  | 70 | THPT Tân Bình | Tân Phú |
| 32 | THPT Nguyễn Du | 10 |  | 71 | THPT Tây Thạnh | Tân Phú |
| 33 | THPT Sương Nguyệt Anh | 10 |  | 72 | THPT Trần Cao Vân | Tân Phú |
| 34 | THTP Trần Nhân Tông | 11 |  | 73 | THPT Trần Phú | Tân Phú |
| 35 | THPT Nam Kì Khởi Nghĩa | 11 |  | 74 | THPT Trí Đức | Tân Phú |
| 36 | THPT Nguyễn Hiền | 11 |  | 75 | THPT Nhân Việt | Tân Phú |
| 37 | THPT Trần Quang Khải | 11 |  | 76 | THPT Thủ Đức | Thủ Đức |
| 38 | THPT Trường Chinh | 12 |  | 77 | THPT Nguyễn Hữu Huân | Thủ Đức |
| 39 | THPT Võ Trường Toản | 12 |  | 78 | THPT Hiệp Bình | Thủ Đức |

1. **Khối THCS, GDTH, GDMN, GDĐB:** Các trường THCS, Tiểu học, Mầm non, chuyên biệt trên địa bàn các quận, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;

Trên đây là danh sách dự kiến, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ liên hệ cụ thể với từng Trường TTSP và có thể điều chỉnh.

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**