SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BẢNG PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN KIẾN TẬP SƯ PHẠM**

**( Từ ngày 01 / 10 / 2018 đến 19 / 10 / 2018 )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN** | **DẠY MÔN** | **HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN** |
| 1 | Nguyễn Thị Hương | Ngữ văn | H’ Bạch Ênuôl |
| 2 | Phạm Thị Liễu | Ngữ văn | H’ Luyn Krông |
| 3 | Nguyễn Ngọc Dũng | Sinh học | Nguyễn Thị Huyền Trang |
| 4 | Lê Thị Mai  | Sinh học | Rahlan H’ Nhơn |
| 5 | Nguyễn Thị Hằng Nga | Sinh học | Hồ Văn Chiến |
| 6 | Nguyễn Văn Dũng | Sinh học | H’ Khăn Niê Kdăm |
| 7 | Huỳnh Thị Mộng Tuyền | Anh văn | Trần Thị Thảo Linh |
| 8 | Huỳnh Thị Kim Dung | Anh văn | Phạm Thị Thu Hà |
| 9 | Trần Thị Ánh Ngọc | Anh văn | Nguyễn Thị Ngọc Thảo |
| 10 | Nguyễn Thị Ái Tuyết | Anh văn | Lê Thanh Phương |
| 11 | Trần Thị Diệu Hông | Toán | Trương Thị Quỳnh Hương |
| 12 | Dương Thị Hồng | Toán | Nguyễn Thị Kiên |
| 13 | Bùi Thị Kim Oanh | Toán | Hồ Thị Phương Thảo |
| 14 | Hoàng Thị Thu Hằng | Toán | Nguyễn Thị Thanh Thư |
| 15 | Phan Đình Khôi | Vật lí | Phạm Thị Lài |
| 16 | Nguyễn Đình Tuấn Anh | Vật lí | Nguyễn Thị Tâm |
| 17 | Trần Thị Thanh Huyền | GDCT | H’ Quynh BKrông |
| 18 | H’ Hồng Lý | GDCT | Vương Thị Cảnh |
| 19 | Lê Thị Hà Lan | GDCT | Y Giuk Niê |

*Cư Kuin, ngày 26 tháng 9 năm 2018*

 **HIỆU TRƯỞNG**

 **( Đã ký )**

 **ThS.Văn Thành Sơn**

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BẢNG PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC KIẾN TẬP SƯ PHẠM**

**( Từ ngày 01 / 10 / 2018 đến 19 / 10 / 2018 )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN** | **CHỦ NHIỆM LỚP** | **HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN** |
| 1 | Vó Thị Kiều Hoa | 10A02 | Trương Thị Quỳnh Hương |
| 2 | Phạm Duy Khánh | 10A04 | Nguyễn Thị Kiên |
| 3 | Phan Thúc Định | 10A07 | Nguyễn Thị Huyền Trang |
| 4 | Bùi Đức Định | 10A09 | Phạm Thị Lài |
| 5 | Nguyễn Hữu Công | 10A10 | Trần Thị Thảo Linh |
| 6 | Lê Thị Lệ Thủy | 10A11 | Hồ Văn Chiến |
| 7 | Đinh Mai Sương  | 11A01 | Phạm Thị Thu HàH’ Bạch Ênuôl |
| 8 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 11A02 | Nguyễn Thị Ngọc Thảo |
| 9 | Nguyễn Thị Hoa | 11A03 | Lê Thanh PhươngH’ Quynh BKrông |
| 10 | Nguyễn Thị Hồng Phượng | 11A06 | Nguyễn Thị Tâm |
| 11 | Nguyễn Thị Phúc | 11A08 | Vương Thị Cảnh Y Giuk Niê |
| 12 | Trần Thị Thu Hương | 11A09 | Hồ Thị Phương ThảoH’ Luyn Krông |
| 13 | Đặng Thị Phương Thảo | 11A11 | Nguyễn Thị Thanh ThưH’ Khăn Niê Kdăm |
| 14 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 11A12 | Rahlan H’ Nhơn |

*Cư Kuin, ngày 26 tháng 9 năm 2018*

 **HIỆU TRƯỞNG**

 **( Đã ký )**

 **ThS.Văn Thành Sơn**