|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN TÂN BÌNH  **PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **TRUNG TÂM VĂN HOÁ – THỂ THAO**  **PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN**  Số: /TB-GDĐT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Tân Bình, ngày tháng 12 năm 2024* |

**THÔNG BÁO**

**Kết quả Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXVIII Năm học 2024-2025**

**Chủ đề: “Tân Bình - Rực rỡ sắc màu Di sản văn hóa”**

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 47/KHPH-VHTT-GDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Trung tâm Văn hoá – Thể thao; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình về tổ chức Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXVIII Năm học 2024-2025 với chủ đề: “Tân Bình - Rực rỡ sắc màu Di sản văn hóa”. Sau một tháng triển khai thực hiện Kế hoạch hội thi, Ban tổ chức cấp quận đã tiếp nhận 1.994 tác phẩm dự thi gồm 2 thể loại, thể loại tranh A3: có 1.196 tác phẩm và thể loại vẽ tranh trên khung vải bố: có 80 tác phẩm của 72 đơn vị từ khối Mầm non, khối tiểu học và khối Trung học cơ sở trên địa bàn quận Tân Bình. Trong đó tranh về đề tài “**Tân Bình - Rực rỡ sắc màu Di sản văn hóa”** có 339 tác phẩm tranh giấy A3 và 31 tranh khung vải bố. Ban tổ chức hội thi cấp quận thông báo đến các đơn vị kết quả hội thi như sau:

**I. KẾT QUẢ HỘI THI**

**1. Tranh giấy A3**

- Tổng cộng số lượng tranh Ban tổ chức tiếp nhận 1.916 tác phẩm của 72 đơn vị từ ba khối trường học trên địa bàn quận: Khối trường Mầm non (bảng A): có 25 đơn vị (605 tác phẩm); Khối tiểu học (bảng B): có 31 đơn vị (789 tác phẩm) và khối Trung học cơ sở (bảng C): có 16 đơn vị (522 tác phẩm). Kết quả như sau:

**1.1 Đề tài** “**Tân Bình - Rực rỡ sắc màu Di sản văn hóa”**

- Có 33 tác phẩm đạt giải của ba bảng A, B, C gồm các thí sinh sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BẢNG A - KHỐI MẦM NON** | | | | | |
| **STT** | **Đạt giải** | **Họ và tên thí sinh** | **Lớp** | **Đơn vị** | **Nộp Thành phố** |
| 1 | **I** | Trần Ngọc Lan Anh | Lá 2 | MN Phú Hòa | x |
| 2 | **II** | Nguyễn Đỗ Hoàng Nguyên | Chồi 2 | MN Họa Mi | x |
| 3 | **II** | Nguyễn Trần Minh Khôi | Lá 1 | MN Quốc tế Sài Gòn | x |
| 4 | **III** | Nguyễn Hải Dương | Lá 1 | MN 12 | x |
| 5 | **III** | Nguyễn Hải Minh | Lá 1 | MN Họa Mi | x |
| 6 | **III** | Đại Minh Huy | Lá | MN Tân Sơn Nhất | x |
| 7 | **KK** | Hồ Thị Kim Ngân | Lá 3 | MN 15 |  |
| 8 | **KK** | Vũ Minh Tâm | Chồi | MN 7 |  |
| 9 | **KK** | Bùi Đức Thanh Phong | Lá 1 | MN Bàu Cát |  |
| 10 | **KK** | Trương Nhật Minh | Chồi 2 | MN 9 |  |
| **BẢNG B - KHỐI TIỂU HỌC** | | | | | |
| 11 | **I** | Lê Trần Bảo Ngân | 4/3 | Lạc Long Quân | x |
| 12 | **II** | Huỳnh Bùi Ngọc Sâm | 3/1 | Lê Thị Hồng Gấm | x |
| 13 | **II** | Trần Xuân Uy | 5/4 | Yên Thế | x |
| 14 | **III** | Nguyễn Lê Phương Uyên | 2/5 | Trần Quốc Tuấn | x |
| 15 | **III** | Nguyễn Bá Thành Hưng | 5/1 | Đống Đa | x |
| 16 | **III** | Huỳnh Ngọc Mai Anh | 2/7 | Bành Văn Trân | x |
| 17 | **KK** | Đoàn Phan Bảo Anh | 4/1 | Phú Thọ Hòa |  |
| 18 | **KK** | Nguyễn Hoàng Quân | 4/2 | Sơn Cang |  |
| 19 | **KK** | Lê Quốc Nam | 5/2 | Lương Thế Vinh |  |
| 20 | **KK** | Ngô Hoàng An Thi | 4/1 | Phạm Văn Hai |  |
| 21 | **KK** | Nguyễn An Khánh | 5/5 | Phan Huy Ích |  |
| 22 | **KK** | Bùi Ngọc Linh | 5/2 | Thân Nhân Trung |  |
| 23 | **KK** | Nguyễn Quỳnh Trâm Anh | 3/3 | Hoàng Văn Thụ |  |
| **BẢNG C - KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ** | | | | | |
| 24 | **I** | Phạm Nguyễn Minh Khuê | 6A8 | Mạc Đĩnh Chi | x |
| 25 | **II** | Nguyễn Huỳnh Công Như | 9A4 | Phạm Ngọc Thạch | x |
| 26 | **II** | Đặng Ngọc Như Ý | 9/3 | Tân Bình | x |
| 27 | **III** | Phan Hà Thiên Kim | 6/3 | Ngô Quyền | x |
| 28 | **III** | Nguyễn Trọng Quỳnh Lam | 8A5 | Nguyễn Gia Thiều | x |
| 29 | **III** | Phạm Văn Tuấn | 6A8 | Mạc Đĩnh Chi | x |
| 30 | **KK** | Huỳnh Phạm Như Văn | 9A11 | Hoàng Hoa Thám |  |
| 31 | **KK** | Hồ Minh Quân | 6A5 | Ngô Sĩ Liên |  |
| 32 | **KK** | Phù Lý Gia Bình | 7A4 | Phạm Ngọc Thạch |  |
| 33 | **KK** | Phạm Minh Anh | 8/12 | Tân Bình |  |

**1.2 Các đề tài còn lại:**

- Có 87 tác phẩm đạt giải của ba bảng A, B, C gồm các thí sinh sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BẢNG A - KHỐI MẦM NON** | | | | | |
| **STT** | **Đạt giải** | **Họ và tên thí sinh** | **Lớp** | **Đơn vị** | **Nộp Thành phố** |
| 1 | **I** | Hoàng Cao Ngân | Lá 3 | MN 13 | x |
| 2 | **I** | Nguyễn Lê Ngọc Diệp | Lá 2 | MN 2 | x |
| 3 | **II** | Lê Nhã Thiên Kim | Chồi 1 | MN 10 | x |
| 4 | **II** | Hoàng Lê Mộc Anh | Chồi 1 | Mầm non quốc tế SG | x |
| 5 | **III** | Đặng Đức An | Lá 2 | MN 15 | x |
| 6 | **III** | Trần Minh Thảo | Lá 1 | MN 5 | x |
| 7 | **KK** | Đỗ Mẫn Nhi | Lá | MN 1 | x |
| 8 | **KK** | Mai Bùi Huyền Trân | Chồi | MN 10A | x |
| 9 | **KK** | Lê Đình Bảo Anh | Chồi 1 | MN 11 | x |
| 10 | **KK** | Lê Hoàng Khang | Lá 1 | MN 12 | x |
| 11 | **KK** | Nguyễn Tuấn Minh | Lá 3 | MN 14 | x |
| 12 | **KK** | Nguyễn Văn Anh Quyền | Chồi 2 | MN 3 |  |
| 13 | **KK** | Vũ Xuân Hương | Lá 2 | MN 4 |  |
| 14 | **KK** | Lưu Hoàng Minh Anh | Mầm 2 | MN 6 |  |
| 15 | **KK** | Nguyễn Hoàng Thiên Ân | Lá | MN 7 |  |
| 16 | **KK** | Trần Lê Quang Tuấn | Lá 1 | MN 8 |  |
| 17 | **KK** | Hồ Kim Khánh | Lá 4 | MN 9 |  |
| 18 | **KK** | Huỳnh Thảo My | Lá 1 | MN Bàu Cát |  |
| 19 | **KK** | Nguyễn Trần Gia Hân | Chồi 1 | MN Kim Đồng |  |
| 20 | **KK** | Võ Hoàng Yến | Lá 2 | MN Phú Thọ Hòa |  |
| 21 | **KK** | Trần Phú | Chồi 3 | MN Quận |  |
| 22 | **KK** | Đinh Hồ Quỳnh Anh | Lá | MN Tân Sơn Nhất |  |
| 23 | **KK** | Trần Ngọc Gia Hân | Lá 2 | MN Tuổi Xanh |  |
| 24 | **KK** | Bùi Yên Thuận | Chồi | MN Sơn Ca |  |
| 25 | **KK** | Lê Ngọc Anh Trúc | Chồi 1 | MN 9 |  |
| **BẢNG B - KHỐI TIỂU HỌC** | | | | | |
| 26 | **I** | Trịnh Thị Minh Hằng | 5/3 | Bành Văn Trân | x |
| 27 | **I** | Nguyễn Duy Khiêm | 5/1 | Đống Đa | x |
| 28 | **I** | Tôn Nữ Song Ngọc | 4/5 | Hoàng Văn Thụ | x |
| 29 | **I** | Nguyễn Phúc An Như | 4/1 | Lạc Long Quân | x |
| 30 | **II** | Kiều Phùng Gia Linh | 2/1 | Chi Lăng | x |
| 31 | **II** | Tô Trần Ý Mi | 5/3 | Lạc Long Quân | x |
| 32 | **II** | Phạm Ngọc Bảo Nghi | 3/4 | Trần Quốc Tuấn | x |
| 33 | **II** | Trần Ngọc Bảo Trân | 5/7 | TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu | x |
| 34 | **III** | Đỗ Phạm Hà My | 1/2 | Cách mạng tháng Tám | x |
| 35 | **III** | Nguyễn Vương Hoàng Phúc | 1/5 | Lê Văn Sĩ | x |
| 36 | **III** | Hồ Minh Nhật | 4/3 | Nguyễn Văn Trỗi | x |
| 37 | **III** | Lê Thiên Bảo | 1/4 | Yên Thế | x |
| 38 | **KK** | Nguyễn Ngọc Hương Giang | 4/2 | Lạc Long Quân | x |
| 39 | **KK** | Nguyễn Hoàng Thanh An | 5/3 | Lương Thế Vinh | x |
| 40 | **KK** | Trương Mỹ Uyên | 3/6 | Nguyễn Văn Trỗi | x |
| 41 | **KK** | Nguyễn Thị Huyền Như | 5/9 | Phan Huy Ích | x |
| 42 | **KK** | Nguyễn Ngọc Khánh Vy | 4/3 | Phú Thọ Hòa | x |
| 43 | **KK** | Trần Yên Ninh | 1/1 | Bình Giã |  |
| 44 | **KK** | Huỳnh Bùi Đăng Khoa | 5/3 | Lê Thị Hồng Gấm |  |
| 45 | **KK** | Hoàng Khánh Ngân | 4/1 | Ngọc Hồi |  |
| 46 | **KK** | Phạm Nguyễn An Nhiên | 4/2 | Nguyễn Khuyến |  |
| 47 | **KK** | Nguyễn Cao Thùy Anh | 3/6 | Nguyễn Thanh Tuyền |  |
| 48 | **KK** | Nguyễn Ngọc Phương Trang | 4/1 | Nguyễn Văn Kịp |  |
| 49 | **KK** | Phan Minh Anh | 5/2 | Phan Huy Ích |  |
| 50 | **KK** | Nguyễn Ngọc Gia Hân | 3/2 | Phạm Văn Hai |  |
| 51 | **KK** | Đỗ Trúc Minh | 5/2 | Sơn Cang |  |
| 52 | **KK** | Trần Xuân Diệp | 4/3 | Tân Sơn Nhất |  |
| 53 | **KK** | Phạm Nguyễn Mai Khôi | 5/1 | Tân Trụ |  |
| 54 | **KK** | Lê Huy Anh | 3/2 | Thân Nhân Trung |  |
| 55 | **KK** | Trần Tuấn Khải | 5/6 | Trần Quốc Toản |  |
| 56 | **KK** | Nguyễn Mai Anh | 1/1 | Trần Văn Ơn |  |
| 57 | **KK** | Huỳnh Bảo An Di | 5/4 | Yên Thế |  |
| 58 | **KK** | Nguyễn Hoàng Yên Chi | 1/1 | Hùng Vương |  |
| 59 | **KK** | Trần Hoàng Uyên Chi | 4/5 | Đống Đa |  |
| 60 | **KK** | Đặng Hoàng Bảo Anh | 5/12 | TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu |  |
| 61 | **KK** | Kim An | 5 | TH, THCS và THPT Thanh Bình |  |
| 62 | **KK** | Nguyễn Ngọc Phúc An | 4B | TH, THCS và THPT Thái Bình Dương |  |
| **BẢNG C - KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ** | | | | | |
| 63 | **I** | Đỗ Trần Bảo Quyên | 6/5 | Âu Lạc | x |
| 64 | **I** | Hồ Phan Phi Khanh | 8/3 | Quang Trung | x |
| 65 | **I** | Trần Ngọc Bảo Trân | 8/8 | Tân Bình | x |
| 66 | **II** | Nguyễn Thành Nam | 7A10 | Hoàng Hoa Thám | x |
| 67 | **II** | Trần Thụy Khánh Tâm | 6/4 | Ngô Quyền | x |
| 68 | **II** | Nguyễn Minh Thiên Phúc | 8A6 | Ngô Sĩ Liên | x |
| 69 | **III** | Trần Thanh Danh | 9A1 | Lý Thường Kiệt | x |
| 70 | **III** | Trần Nguyên Yến Nhi | 8A2 | Nguyễn Gia Thiều | x |
| 71 | **III** | Trương Minh Châu | 6 | TH, THCS và THPT Thanh Bình | x |
| 72 | **KK** | Đặng Phạm Minh Thư | 9/2 | Âu Lạc | x |
| 73 | **KK** | Trần Nhật Lam | 8A3 | Ngô Sĩ Liên | x |
| 74 | **KK** | Trần Ngọc Minh Thư | 7A3 | Phạm Ngọc Thạch | x |
| 75 | **KK** | Trần Khánh My | 8/4 | Quang Trung | x |
| 76 | **KK** | Trần Ngọc Phụng | 8/8 | Tân Bình | x |
| 77 | **KK** | Trần Nguyễn Quỳnh Như | 9A1 | Hoàng Hoa Thám |  |
| 78 | **KK** | Châu Mộc Nhiên | 8A2 | Lý Thường Kiệt |  |
| 79 | **KK** | Phạm Mai Trinh | 8/3 | Ngô Quyền |  |
| 80 | **KK** | Nguyễn Huỳnh Tâm An | 9A7 | Nguyễn Gia Thiều |  |
| 81 | **KK** | Nguyễn Hoàng Ngọc Minh | 7/3 | Trần Văn Quang |  |
| 82 | **KK** | Nguyễn Vũ Ninh Khanh | 8A5 | Trường Chinh |  |
| 83 | **KK** | Lê Tú Uyên | 8/1 | Võ Văn Tần |  |
| 84 | **KK** | Trần Ngọc Như Ý | 7/5 | Võ Văn Tần |  |
| 85 | **KK** | Nguyễn Ngọc Ngân Chi | 8 | Tesla |  |
| 86 | **KK** | Đào Khánh Linh | 7A1 | Mạc Đĩnh Chi |  |
| 87 | **KK** | Lê Trần Kim Ngân | 6A10 | Mạc Đĩnh Chi |  |

**2. Thể loại vẽ tranh trên khung vải bố**

**-** Tổng cộng số lượng Ban tổ chức tiếp nhận 80 tác phẩm của 30 đơn vị trường học thuộc hai khối Tiểu học và Trung học cơ sở tham gia: Khối tiểu học có 19 đơn vị (39 tác phẩm) và khối Trung học cơ sở có 11 đơn vị (41 tác phẩm). Kết quả như sau:

**2.1 Đề tài** “**Tân Bình - Rực rỡ sắc màu Di sản văn hóa”**

- Có 18 tác phẩm đạt giải của hai bảng B, C gồm các thí sinh sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BẢNG B – KHỐI TIỂU HỌC** | | | | | |
| **STT** | **Đạt giải** | **Họ và tên thí sinh** | **Lớp** | **Đơn vị** | **Nộp Thành phố** |
| **1** | **I** | Nguyễn Trần Bảo Nguyên  Huỳnh Tuệ An  Bùi Dương Thảo Linh | 5/5 | Chi Lăng | x |
| **2** | **II** | Nguyễn Mai Hải Yến  Nguyễn Ngọc Phương Nhi  Lê Kim Anh | 4/1 | Chi Lăng |  |
| **3** | **III** | Trần Hoàng Uyên Chi  Lê Hoàng Anh Thy  Phạm Phương Linh | 4/5 | Đống Đa |  |
| **4** | **III** | Trần Khả Vy  Võ Lan Chi  Trần Vũ Trúc Quân | 4/3  4/3  5/4 | Yên Thế |  |
| **5** | **KK** | Đoàn Nguyễn Tiến Lam  Nguyễn Lê Bảo Ngân  Nguyễn Hoàng Lê Vi | 5/6 | Hoàng Văn Thụ |  |
| **6** | **KK** | Tào Thị Bảo Ngọc  Lưu Bảo Hồng Như  Nguyễn Hoàng Mỹ | 4/1 | Nguyễn Khuyến |  |
| **7** | **KK** | Nguyễn Phạm Yến Nhi  Đặng Ngọc Quỳnh Anh  Trịnh Phan An Chiêu | 3/1 | Nguyễn Khuyến |  |
| **8** | **KK** | Mai Gia Hân  Nguyễn Ngọc Bảo Tiên  Bùi Cát Tường | 4/3 | Lê Thị Hồng Gầm |  |
| **9** | **KK** | Đỗ Trúc Minh  Lê Vũ Phương Nga  Đỗ Ngọc Hoàng Đăng | 5/2 | Sơn Cang |  |
| **10** | **KK** | Nguyễn Tuấn Đăng  Xuân Nguyễn Phương Thảo  Nguyễn Phan Bảo Châu | 1/5 | Phan Huy Ích |  |
| **11** | **KK** | Trần Hà Tú Anh  Lê Anh Thảo  Ngô Minh Phương | 5/3 | Lương Thế Vinh |  |
| **BẢNG C – KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ** | | | | | |
| **12** | **I** | Dương Khải Mi  Nguyễn Linh Giang  Võ Lê Thùy Linh | 8A1 | Phạm Ngọc Thạch | x |
| **13** | **II** | Nguyễn Ngọc Thảo  Nguyên Võ Thùy Anh  Hoàng Gia Hân | 6/7 | Âu Lạc |  |
| **14** | **III** | Nguyễn Trương Thảo Nhi  Phan Ngọc Thùy Linh  Lê Cát Lan | 7A4 | Mạc Đĩnh Chi |  |
| **15** | **III** | Đinh Thái An  Văn Huỳnh Thanh Trúc  Phạm Trần Minh Châu | 7/1 | Quang Trung |  |
| **16** | **KK** | Phan Nguyễn Khiết Tâm  Trần Hoàng Yến  Nguyễn Lê Phương Nghi | 9/2 | Âu Lạc |  |
| **17** | **KK** | Võ Mai Anh  Nguyễn Yên Khê  Huỳnh Tấn Tài | 9P | Ngô Sĩ Liên |  |
| **18** | **KK** | Nguyễn Khả Hân  Trần Nguyên An  Trịnh Hoàng Yến | 7A1 | Ngô Sĩ Liên |  |

**2.2 Các đề tài khác**

- Có 22 tác phẩm đạt giải của hai bảng B, C gồm các thí sinh sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BẢNG B – KHỐI TIỂU HỌC** | | | | | |
| **STT** | **Đạt giải** | **Họ và tên thí sinh** | **Lớp** | **Đơn vị** | **Nộp Thành phố** |
| **1** | **I** | Nguyễn Hoài Thương  Nguyễn Vũ Minh Vy  Nguyễn Thanh Thảo Vy | 5/7 | Đống Đa | x |
| **2** | **II** | Liên Hoàng Nam Phương  Đỗ Ngọc Phương Vy  Phạm Thị Huyền Phương | 4/3 | Lạc Long Quân | x |
| **3** | **II** | Vũ Ngọc Tuệ Lâm  Cao Ngọc Thảo Anh  Vũ Ngọc Tuệ Mẫn | 3/3  3/3  2/6 | Trần Quốc Toản |  |
| **4** | **III** | Phạm Ngọc Phương Uyên  Đặng Hoàng Thiên  Võ Hoàng Vy | 5/4  5/4  4/4 | Cách mạng tháng Tám |  |
| **5** | **III** | Dương Anh Quốc  Đặng Minh Phúc  Đỗ Nhật Vy | 5/4 | Tân Trụ |  |
| **6** | **III** | Lê Thanh Nga  Lê Thanh Ngân  Lê Ngọc Hoài An | 5/5 | Nguyễn Văn Trỗi |  |
| **7** | **KK** | Nguyễn Hoàng Thanh An  Phạm Hà Khánh Chi  Nguyễn Ngân Khánh | 5/3 | Lương Thế Vinh |  |
| **8** | **KK** | Nguyễn Hoàng Kim Ngân  Võ Ngọc Bộ Nhiên  Lê Ngọc Thiên Vy | 1/7 | Phan Huy Ích |  |
| **9** | **KK** | Vũ Ngọc Linh  Nguyễn Hồng Ngọc Châu  Phạm Ngọc Minh Châu | 4/1  4/1  5/4 | Yên Thế |  |
| **10** | **KK** | Nguyễn Ngọc Hân  Ninh Ngọc Hân  Nguyễn Thái An | 5/7 | TH, THCS và THPT Á Châu |  |
| **BẢNG C – KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ** | | | | | |
| **11** | **I** | Nguyễn Vũ Ngọc Lam  Trần My Bảo Ngọc  Văn Thụy Thái Bình | 8A2 | Hoàng Hoa Thám | x |
| **12** | **II** | Dương Gia Hân  Thành Trần Chi Giao  Phan Huỳnh Bảo Ngọc | 7/13 | THCS Tân Bình | x |
| **13** | **II** | Nguyễn Thái Bảo Ngọc  Huỳnh Ngọc Hương Giang  Nguyễn Ngọc Bảo Vy | 9/1 | Quang Trung |  |
| **14** | **III** | Nguyễn Minh Ân  Dương Tuệ Nhi  Nguyễn Ngọc Hoàng Thơ | 8A6 | Phạm Ngọc Thạch |  |
| **15** | **III** | Ngô Ngọc Uyển Nhi  Đinh Khánh Vy  Võ Vương Nguyễn | 9A5 | Nguyễn Gia Thiều |  |
| **16** | **III** | Phạm Nguyễn Minh Khuê  Ngô Mai Bảo Trân  Nguyễn Vũ Tâm Khanh | 6A8 | Mạc Đĩnh Chi |  |
| **17** | **KK** | Huỳnh Lan Anh  Lê Ngọc Trúc Lam  Trịnh Anh Thư | 8/5  9/1  9/2 | Trần Văn Quang |  |
| **18** | **KK** | Lê Ngọc Như Tâm  Phạm Nguyễn Giáng Tuyết  Cao Thiên Trúc | 6A10 | Nguyễn Gia Thiều |  |
| **19** | **KK** | Lại Huỳnh Trâm Anh  Trì Vũ Nhật Anh  Lý Nguyễn Lan Phương | 7A12 | Nguyễn Gia Thiều |  |
| **20** | **KK** | Nguyễn Thanh Minh Ngọc  Hồ Hoàng Xuân Nghi  Lê Anh Thiện | 9/1 | Quang Trung |  |
| **21** | **KK** | Võ Thủy Tiên  Nguyễn Hà Phương Vy  Diệp Đức Xuân Mai | 9/6 | Ngô Quyền |  |
| **22** | **KK** | Nguyễn Trần Khánh Ngọc  Mai Lê Đăng Khoa  Nguyễn Minh Khánh Vy | 9A2 | Trường Chinh |  |

**3. Giải phong trào**

Ban tổ chức chọn ra 5 đơn vị của 3 bảng có số lượng tranh chất lượng, thời gian nộp bài sớm, tham gia đầy đủ các thể loại theo yêu cầu, có kết quả đạt giải nhiều nhất trong hội thi, có kết quả được chọn dự thi vòng chung khảo cấp thành phố… Kết quả có các đơn vị:

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị trường học** |
| 1 | Trường tiểu học Lạc Long Quân |
| 2 | Trường THCS Nguyễn Gia Thiều |
| 3 | Mầm non Họa Mi |
| 4 | Trường tiểu học Đống Đa |
| 5 | Trường THCS Phạm Ngọc Thạch |

**4. Tham gia thi vòng sơ khảo cấp Thành phố**

- Thể loại vẽ tranh trên giấy A3: Ban tổ chức quận chọn 60 tranh/ 3 bảng đạt chất lượng cao từ các bảng Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở theo danh sách trên.

- Thể loại vẽ tranh trên khung vải bố: Ban tổ chức quận chọn 6 tranh/ 2 bảng đạt chất lượng cao từ các bảng Tiểu học và Trung học cơ sở theo danh sách trên.

- Thể loại vẽ tranh trên máy tính (nộp tác phẩm qua mạng): Thí sinh bảng Trung học cơ sở và Trung học phổ thông thực hiện tác phẩm trên máy tính và gửi bài đến Ban tổ chức Thành phố theo mẫu đăng ký tại địa chỉ: <https://bit.ly/hoithinetvexanh>. Ban tổ chức Thành phố mở đường link nhận tranh vòng sơ khảo: **từ** **ngày 17/12/202**4 đến hết **ngày 24/01/2025.**

**II.** **THỜI GIAN TRAO GIẢI TỔNG KẾT HỘI THI**

Trung tâm Văn hoá – Thể thao phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức lễ tổng kết trao giải vòng sơ khảo hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXVIII năm học 2024-2025 với chủ đề: “Tân Bình - Rực rỡ sắc màu Di sản văn hóa” dự kiến trong tháng 12 năm 2024 tại Hội trường Trung tâm Văn hoá Thể thao quận Tân Bình (số 448 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình). Ban tổ chức sẽ gửi Thư mời đến Cán bộ quản lý các đơn vị trường có thí sinh đạt giải *(theo kết quả thông báo)* về ngày giờ cụ thể./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Thư viện KHTHTP; * Phòng Giáo dục và Đào tạo; * Phòng Văn hóa và Thông tin; * Trung tâm VH-TT; * CBQL trường Mầm non, Tiểu học và THCS; * Thư viện Quận (để báo cáo); * Lưu VT. | **T/M BAN TỔ CHỨC**  **TRƯỞNG PHÒNG P.GDĐT**  **Phan Văn Quang** |