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:512/GDĐT-TC *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2016*

Về điều chỉnh thời khóa biểu các

lớp Luyện thi dành cho GVTA khối

THCS và TiH tại IIG.

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện *(danh sách cụ thể đính kèm);*

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 372/IIG-ĐAHCM ngày 29 tháng 02 năm 2016 của công ty Cổ phần IIG Việt Nam về điều chỉnh thời khoá biểu các lớp Luyện thi đối với 122 giáo viên tiếng Anh khối Tiểu học, Trung học Cơ sở;

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điều chỉnh thời khóa biểu các lớp Luyện thi đối với 122 giáo viên tiếng Anh khối TiH và THCS *(danh sách cụ thể đính kèm)* cụ thể như sau:

1. **Thời gian khai giảng:**

8g00 Thứ năm ngày 03/3/2016 (Lớp DD1-B1.1)

8g00 Thứ sáu ngày 04/3/2016 (Lớp DD1-B1.2, DD2-B1.1, DD3- B1.1, DD4- B1.1, DD4 B1.2).

1. **Lịch học:** **2 buổi/ tuần**

* 8g00- 10g30 và 13g30 – 16g00 Thứ năm hằng tuần (Lớp DD1-B1.1);
* 8g00- 10g30 và 13g30 – 16g00 Thứ sáu hằng tuần (Lớp DD1-B1.2, DD2-B1.1, DD3- B1.1, DD4- B1.1, DD4 B1.2).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo lịch học đến các giáo viên tiếng Anh của đơn vị để tham dự đầy đủ./.

***Nơi nhận:*** **TL. GIÁM ĐỐC**

- Như trên;**TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ**

- Giám đốc *(để báo cáo);*

- Lưu (VT, TCCB)  ***(đã ký)***

**Nguyễn Huỳnh Long**

**DANH SÁCH HỌC VIÊN CẤP ĐỘ B1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***STT*** | ***Họ tên*** | ***Ngày sinh*** | ***Trường*** | ***Quận*** | ***Lớp*** |
| 1 | BÙI THỊ TUYẾT THƯƠNG | 16/05/1981 | TiH Đào Sơn Tây | Thủ Đức | DD1 - B1.1 |
| 2 | CAO THỊ THÚY | 22/07/1977 | TiH Mỹ Thủy | 2 | DD1 - B1.1 |
| 3 | LÊ NGUYỄN THẢO NGUYÊN | 07/09/1989 | TiH Phú Hữu | 9 | DD1 - B1.1 |
| 4 | LÊ PHẠM THANH TRÚC | 23/4/1988 | TiH Nguyễn Trường Tộ | 4 | DD1 - B1.1 |
| 5 | LÊ THỊ NGỌC HUYỀN | 01-10-1981 | TiH Nguyễn Trung Trực | Thủ Đức | DD1 - B1.1 |
| 6 | NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ | 27/3/1971 | TiH Nguyễn Thái Học | 1 | DD1 - B1.1 |
| 7 | NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG | 14/10/1985 | TiH Phước Long | 9 | DD1 - B1.1 |
| 8 | NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN | 21/09/1985 | TiH Đỗ Tấn Phong | Thủ Đức | DD1 - B1.1 |
| 9 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 16/06/1981 | TiH Đào Sơn Tây | Thủ Đức | DD1 - B1.1 |
| 10 | NGUYỄN THỊ THANH BÌNH | 16/05/1976 | TiH Từ Đức | Thủ Đức | DD1 - B1.1 |
| 11 | NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG | 26/09/1978 | TiH Giồng Ông Tố | 2 | DD1 - B1.1 |
| 12 | NGUYỄN THỊ THANH TRÚC | 04/6/1978 | TiH Nguyễn Văn Trỗi | 2 | DD1 - B1.1 |
| 13 | NGUYỄN THỊ TUYÊT LIỄU | 13/06/1970 | THCS Lê Qúy Đôn | 3 | DD1 - B1.1 |
| 14 | PHẠM THỊ HOÀN THANH | 23/12/1980 | TiH Phan Văn Trị | 1 | DD1 - B1.1 |
| 15 | PHAN HOÀNG NHẬT THIỆN | 04/12/1987 | TiH Vĩnh Hội | 4 | DD1 - B1.1 |
| 16 | PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO | 8/5/1978 | TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | DD1 - B1.1 |
| 17 | PHAN THỊ THU NGA | 10/12/1978 | TiH An Phú | 2 | DD1 - B1.1 |
| 18 | TRẦN THỊ THANH THÚY | 11/6/1978 | TiH Đào Sơn Tây | Thủ Đức | DD1 - B1.1 |
| 19 | TRẦN THỊ VÂN | 13/10/1988 | TiH Long Bình | 9 | DD1 - B1.1 |
| 20 | TRỊNH THANH PHONG | 12/05/1988 | TiH Mỹ Thủy | 2 | DD1 - B1.1 |
| 21 | ĐỖ THỊ THÁI AN | 29/12/1979 | TiH Lê Đình Chinh | Bình Thạnh | DD1 - B1.2 |
| 22 | HÀ THỊ HỒNG VÂN | 26/06/1991 | TiH Bình Quới Tây | Bình Thạnh | DD1 - B1.2 |
| 23 | HỒ BĂNG TÂM | 30/06/1974 | TiH Lam Sơn | Bình Thạnh | DD1 - B1.2 |
| 24 | NGUYỄN THỊ KIM NHIÊN | 04/10/1979 | TiH An Phú | 2 | DD1 - B1.2 |
| 25 | NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN | 22/02/1978 | TiH An Phú | 2 | DD1 - B1.2 |
| 26 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG | 08/12/1977 | TiH Nguyễn Thái Sơn | 3 | DD1 - B1.2 |
| 27 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG AK | 15/05/1980 | TiH An Khánh | 2 | DD1 - B1.2 |
| 28 | NGUYỄN TRUNG HẬU | 28/7/1989 | THCS Bình Chiểu | Thủ Đức | DD1 - B1.2 |
| 29 | PHẠM PHƯƠNG THẢO | 11/08/1990 | TiH Ng. Bá Ngọc | Bình Thạnh | DD1 - B1.2 |
| 30 | VÕ TRƯƠNG BÍCH DUY | 12/08/1988 | TiH Hồng Hà | Bình Thạnh | DD1 - B1.2 |
| 31 | HUỲNH NGUYỄN MỘNG ĐIỆP | 04/08/1991 | THCS Ngô Tất Tố | Phú Nhuận | DD1 - B1.2 |
| 32 | HUỲNH THANH THẢO | 12/8/1988 | TiH Võ Trường Toản | 10 | DD1 - B1.2 |
| 33 | LÊ HÀ NGUYÊN PHƯƠNG | 21/05/1980 | THCS Ngô Tất Tố | Phú Nhuận | DD1 - B1.2 |
| 34 | LÊ THÙY LÊ | 16/2/1987 | TiH Cao Bá Quát | Phú Nhuận | DD1 - B1.2 |
| 35 | LÊ TRƯỜNG CHINH | 20/3/1982 | TiH Cao Bá Quát | Phú Nhuận | DD1 - B1.2 |
| 36 | NGUYỄN HÀ TRANG | 26/02/1992 | TiH Đông Ba | Phú Nhuận | DD1 - B1.2 |
| 37 | NGUYỄN HUỲNH ĐOAN THY | 4/3/1981 | TiH Hồ Văn Huê | Phú Nhuận | DD1 - B1.2 |
| 38 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 30/10/1972 | TiH Thiên Hộ Dương | 10 | DD1 - B1.2 |
| 39 | PHẠM THỤY UYÊN VY | 15/3/1983 | TiH Trương Định | 10 | DD1 - B1.2 |
| 40 | PHÙNG LÊ NHẬT NGÔN | 9/3/1984 | TiH Hồ Thị Kỷ | 10 | DD1 - B1.2 |
| 41 | TẤT YẾN THANH | 18/2/1989 | TiH Trần Văn Kiểu | 10 | DD1 - B1.2 |
| 42 | TRỊNH TÚ TRANG | 23/12/1984 | TiH Cổ Loa | Phú Nhuận | DD1 - B1.2 |
| 43 | VŨ THỊ DUNG | 13/5/1988 | TiH Cao Bá Quát | Phú Nhuận | DD1 - B1.2 |
| 44 | ĐẶNG QUỲNH NGỌC ANH | 06/11/1985 | TiH An Phong | 8 | DD2 - B1.1 |
| 45 | ĐINH HOÀNG TUẤN ANH | 08/10/1991 | THCS Chánh Hưng | 8 | DD2 - B1.1 |
| 46 | ĐINH HỒNG PHÁT | 11/09/1989 | THCS ChánhHưng | 8 | DD2 - B1.1 |
| 47 | ĐINH THỊ BÍCH LỰU | 28/08/1973 | TiH Nam Sài Gòn | 7 | DD2 - B1.1 |
| 48 | ĐOÀN MINH QUANG | 15/04/1988 | THCS Tăng Bạt Hổ A | 4 | DD2 - B1.1 |
| 49 | HỒ NGUYỄN KIM KHÔI | 30/04/1985 | THCS Lý Thánh Tông | 8 | DD2 - B1.1 |
| 50 | HỒ NỮ PHƯƠNG QUỲNH | 18/09/1984 | TiH Âu Dương Lân | 8 | DD2 - B1.1 |
| 51 | HUỲNH THỊ BÍCH THỦY | 17/10/1982 | THCS Dương Bá Trạc | 8 | DD2 - B1.1 |
| 52 | LÊ THỊ NGỌC THU | 06/09/1981 | THCS Lê Văn Hưu | Nhà Bè | DD2 - B1.1 |
| 53 | MAI THỊ THU VÂN | 03/05/1975 | THCS Quang Trung | 4 | DD2 - B1.1 |
| 54 | NGUYỄN HOÀNG DIỄM TRANG | 28/07/1981 | TiH Nguyễn Văn Trỗi | 4 | DD2 - B1.1 |
| 55 | NGUYỄN HOÀNG NGỌC DUNG | 21/08/1990 | TiH Nguyễn Trung Ngạn | 8 | DD2 - B1.1 |
| 56 | NGUYỄN HỮU PHƯỚC | 21/02/1992 | THCS Chi Lăng | 4 | DD2 - B1.1 |
| 57 | NGUYỄN THỊ THÊU | 25/11/1985 | TiH Vàm Sát | Cần Giờ | DD2 - B1.1 |
| 58 | NGUYỄN XUÂN YẾN | 19/08/1988 | THCS Khánh Hội A | 4 | DD2 - B1.1 |
| 59 | PHẠM THỊ NHUNG | 13/10/1990 | TiH Đặng Thùy Trâm | 7 | DD2 - B1.1 |
| 60 | TRẦN VŨ NGÂU | 30/08/1984 | THCS Nguyễn Văn Quỳ | Nhà Bè | DD2 - B1.1 |
| 61 | VÕ MINH TÂM | 09/03/1988 | THCS Hiệp Phước | Nhà Bè | DD2 - B1.1 |
| 62 | VƯƠNG THỊ NGỌC THANH | 22/04/1985 | TiH Kim Đồng | 7 | DD2 - B1.1 |
| 63 | ĐOÀN ĐỨC PHƯƠNG | 1/5/1983 | THCS Hoàng Lê Kha | 6 | DD3 - B1.1 |
| 64 | HUỲNH MỸ LAN | 7/8/1987 | TiH Trần Bình Trọng | 5 | DD3 - B1.1 |
| 65 | LÊ NGUYỄN HUY HOÀNG | 6/17/1979 | TiH Duy Tân | Tân Phú | DD3 - B1.1 |
| 66 | NGÔ THỊ HÀ | 11/26/1991 | THCS Kim Đồng | 5 | DD3 - B1.1 |
| 67 | PHẠM LÝ MINH CHÂU | 1/12/1973 | THCS Bình Tây | 6 | DD3 - B1.1 |
| 68 | PHAN QUẾ CHÂU | 7/1/1974 | THCS Hoàng Lê Kha | 6 | DD3 - B1.1 |
| 69 | TRẦN THÀNH TỰU | 11/13/1990 | TiH Tân Sơn Nhất | Tân Bình | DD3 - B1.1 |
| 70 | TRẦN THỊ HỒNG ÂN | 9/15/1979 | THCS Hồng Bàng | 5 | DD3 - B1.1 |
| 71 | TRẦN THỊ LAN ANH | 9/17/1982 | TiH Phùng Hưng | 11 | DD3 - B1.1 |
| 72 | TRIỆU THỊ NHUNG | 4/29/1991 | TiH Bạch Đằng | Tân Bình | DD3 - B1.1 |
| 73 | TRƯƠNG THỤY THANH THỦY | 3/4/1990 | TiH Lê Đình Chinh | 10 | DD3 - B1.1 |
| 74 | VÕ THỊ NGUYỆT | 4/6/1986 | TiH Nguyễn Văn Trân | Bình Chánh | DD3 - B1.1 |
| 75 | VŨ KIM PHỤNG | 8/28/1988 | THCS Hoàng Văn Thụ | 10 | DD3 - B1.1 |
| 76 | HUỲNH HỮU QUYÊN QUYÊN | 18/02/1992 | TiH NTTuyền | Tân Bình | DD3 - B1.1 |
| 77 | HUỲNH KIM NGÂN | 15/03/1989 | THCS Đồng Đen | Bình Chánh | DD3 - B1.1 |
| 78 | HUỲNH THỊ THÚY HIỀN | 14/3/1990 | TiH Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận | DD3 - B1.1 |
| 79 | LÊ THỊ THANH VÂN | 22/02/1981 | TiH Bành V Trân | Tân Bình | DD3 - B1.1 |
| 80 | NGUYỄN NGÔ DẠ MY | 30/1/1985 | TiH Bình Giã | Tân Bình | DD3 - B1.1 |
| 81 | NGUYỄN THỊ HỒNG CÚC | 5/16/1992 | THCS Bình Chánh | Bình Chánh | DD3 - B1.1 |
| 82 | PHẠM NGUYỄN THÙY LINH | 8/10/1973 | THCS Ngô Sĩ Liên | Tân Bình | DD3 - B1.1 |
| 83 | TĂNG KIA HẢO | 6/10/1992 | THCS Phạm Văn Hai | Bình Chánh | DD3 - B1.1 |
| 84 | TRẦN NGUYỄN HOÀNG TRANG | 06/05/1985 | TiH Đống Đa | Tân Bình | DD3 - B1.1 |
| 85 | TRẦN THỊ NHÀN | 20/03/1987 | TiH NTTuyền | Tân Bình | DD3 - B1.1 |
| 86 | VŨ THỊ THANH TRANG | 25/12/1986 | THCS Lê Anh Xuân | Tân Phú | DD3 - B1.1 |
| 87 | BÙI THỊ TỐ TÂM | 24/04/1982 | TiH Trung An | Củ Chi | DD4 - B1.1 |
| 88 | ĐINH THỊ QUỲNH HOA | 03/09/1990 | TiH Kim Đồng | Củ Chi | DD4 - B1.1 |
| 89 | ĐỖ THỊ QUÝ | 15/1/1987 | TiH Quới Xuân | Củ Chi | DD4 - B1.1 |
| 90 | ĐỖ THỊ THU HỒNG | 02/04/1988 | TiH Tân Hiệp | Hóc Môn | DD4 - B1.1 |
| 91 | GIANG THỊ HUYỀN NI | 19/08/1991 | TiH Phạm Văn Cội | Củ Chi | DD4 - B1.1 |
| 92 | HOÀNG THỊ NGA | 15/03/1984 | TiH Mỹ Huề | Hóc Môn | DD4 - B1.1 |
| 93 | LẠI NGUYỄN QUỲNH NHƯ | 14/6/1988 | TiH Nhị Tân | Hóc Môn | DD4 - B1.1 |
| 94 | MAI NHẬT ĐĂNG TRÌNH | 5/3/1990 | TiH Tân Tiến | Củ Chi | DD4 - B1.1 |
| 95 | MAI TUYẾT TRINH | 02/04/1984 | TiH Tân Phú Trung | Củ Chi | DD4 - B1.1 |
| 96 | NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG | 19/08/1986 | TiH Lê Văn Thọ | 12 | DD4 - B1.1 |
| 97 | NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH | 24/11/1983 | TiH Lương Thế Vinh | Gò Vấp | DD4 - B1.1 |
| 98 | NGUYỄN THỊ THANH VÂN | 10/01/1990 | TiH Nhuận Đức 2 | Củ Chi | DD4 - B1.1 |
| 99 | NGUYỄN TRANG THI | 13/11/1990 | TiH Phạm Văn Cội | Củ Chi | DD4 - B1.1 |
| 100 | PHẠM THỊ NGỌC HÀ | 22/08/1979 | TiH Tam Đông 2 | Hóc Môn | DD4 - B1.1 |
| 101 | PHÙNG NGUYỄN MINH HIỂN | 11/06/1905 | THCS Nguyễn An Ninh | 12 | DD4 - B1.1 |
| 102 | TRẦN DƯ AN | 23/02/1988 | TiH Phước Vĩnh An | Củ Chi | DD4 - B1.1 |
| 103 | TỪ KIM TIÊN | 19/08/1990 | TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Hóc Môn | DD4 - B1.1 |
| 104 | VŨ THANH PHONG | 14/07/1977 | TiH Trần Văn Mười | Hóc Môn | DD4 - B1.1 |
| 105 | DƯƠNG HUỲNH NGỌC GIAO | 04/03/1992 | THCS Nguyễn Văn Trỗi | Gò Vấp | DD4 - B1.2 |
| 106 | HUỲNH THỊ LOAN | 14/9/1987 | THCS Xuân Thới Thượng | Hóc Môn | DD4 - B1.2 |
| 107 | KHÚC THỊ CHI | 02/02/1981 | TiH Nguyễn Thượng Hiền | Gò Vấp | DD4 - B1.2 |
| 108 | MAI THỊ NGỌC HUYỀN | 14/06/1905 | THCS Xuân Thới Thượng | Hóc Môn | DD4 - B1.2 |
| 109 | NGÔ THỊ THỦY | 06/09/1989 | TiH Chi Lăng | Gò Vấp | DD4 - B1.2 |
| 110 | NGUYỄN HỮU HẬU | 19/09/1989 | THCS Phạm Văn Chiêu | Gò Vấp | DD4 - B1.2 |
| 111 | NGUYỄN LÊ HỒNG PHƯƠNG | 07/12/1990 | THCS Phan Tây Hồ | Gò Vấp | DD4 - B1.2 |
| 112 | NGUYỄN THỊ LỆ HOA | 22/10/1991 | THCS Tam Đông 1 | Hóc Môn | DD4 - B1.2 |
| 113 | NGUYỄN THỊ NGÂN | 20/06/1991 | THCS Nguyễn Văn Nghi | Gò Vấp | DD4 - B1.2 |
| 114 | NGUYỄN THỊ THANH THỦY | 07/10/1982 | THCS Nguyễn Trãi | Gò Vấp | DD4 - B1.2 |
| 115 | NGUYỄN THỊ THÙY VÂN | 07/8/1981 | THCS Tô Ký | Hóc Môn | DD4 - B1.2 |
| 116 | PHAN THỊ HỒNG VÂN | 14/12/1979 | THCS Nguyễn Trãi | Gò Vấp | DD4 - B1.2 |
| 117 | TRẦN KHÁNH TƯỜNG VY | 26/9/1990 | THCS Xuân Thới Thượng | Hóc Môn | DD4 - B1.2 |
| 118 | VŨ HỒNG TRANG | 01/09/1982 | TiH Nguyễn Thượng Hiền | Gò Vấp | DD4 - B1.2 |
| 119 | NGUYỄN THÀNH HIẾU | 4/29/1984 | TiH Tân Quý | Tân Phú | DD4 - B1.2 |
| 120 | BÀNH VÂN PHƯƠNG | 13/04/1980 | THCS Vĩnh Lộc B | Bình Chánh | DD4 - B1.2 |
| 121 | NGUYỄN THỊ DIỆU TRANG | 29/03/1977 | TiH NVKịp | Tân Bình | DD4 - B1.2 |
| 122 | PHẠM THỦY TIÊN | 1/12/1988 | TiH Thân Nhân Trung | Tân Bình | DD4 - B1.2 |