**BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

\*\*\*

Số: 1096-CV/TĐTN-BTNTH *TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2018*

*“V/v tăng cường triển khai, vận động*

*đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thi*

*Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên*

*toàn quốc lần thứ II, năm 2018”*

# *Kính gửi:* - Ban Thường vụ các Quận - Huyện Đoàn;

- **Ban Thường vụ Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.**

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TWĐTN-TNTH ngày 20/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội thi “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc” lần thứ II, năm 2018, tính đến 16g00 ngày 17/9/2018, thành phố Hồ Chí Minh đã có 2.608 lượt thí sinh tham gia dự thi *(phụ lục đính kèm).* Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Quận - Huyện Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tiếp tục tăng cường công tác triển khai, vận động học sinh, sinh viên các trường tích cực đăng ký, tham gia Hội thi, cụ thể như sau:

**1.** Tập trung thông tin, tuyên truyền các nội dung của hội thi đến học sinh, sinh viên tại đơn vị; thường xuyên cập nhật và chia sẻ thông tin cuộc thi tại trang tin thông tin điện tử (website) [www.olympicEnglish.vn](http://www.olympicEnglish.vn), trang cộng đồng Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Sinh viên Thành phố Bác lên các trang thông tin điện tử, trang cộng đồng của đơn vị; treo poster, băng rôn tuyên truyền trong khuôn viên trường; gửi thông tin, hình ảnh về việc triển khai hội thi tại đơn vị về Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn *(địa chỉ thư điện tử: bantruonghocthanhdoan@gmail.com)* trước 17g00 ngày thứ Năm hàng tuần để tổng hợp phục vụ công tác tuyên truyền cho Hội thi.

**2.** Phân công 01 đồng chí Thường trực Đoàn phụ trách công tác tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia Hội thi, đảm bảo mỗi Đoàn trường học có ít nhất 20% sinh viên dự thi mỗi tuần, mỗi Quận - Huyện Đoàn có ít nhất 20% học sinh Trung học phổ thông đang học tập tại các trường trên địa bàn tham gia Hội thi.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng của Hội thi.

Trân trọng.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - Như trên;  - Lưu (VT-LT). | **TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN**  CHÁNH VĂN PHÒNG  (đã ký)  **Trần Thu Hà** |

**PHỤ LỤC**

**TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THÍ SINH THAM GIA HỘI THI**

*(Kèm theo công văn số 1096-CV/TĐTN-BTNTH ngày 18/9/2018)*

**1. Khu vực Đại học - Cao đẳng - Trung cấp:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị** | **Số lượng** |
|  | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | 562 |
|  | Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh | 290 |
|  | Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 94 |
|  | Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | 92 |
|  | Đại học Tài chính - Marketing | 91 |
|  | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 85 |
|  | Cao đẳng SP TW TP. Hồ Chí Minh | 85 |
|  | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 74 |
|  | Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 74 |
|  | Đại học Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 72 |
|  | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | 65 |
|  | Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh | 62 |
|  | Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh | 60 |
|  | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 57 |
|  | Đại học KHXH&NV - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 47 |
|  | Đại học Sài Gòn | 44 |
|  | Đại học Tôn Đức Thắng | 39 |
|  | Học viện cán bộ TP. Hồ Chí Minh | 36 |
|  | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh | 34 |
|  | Đại học Ngoại Thương (Cơ sở 2) | 32 |
|  | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh | 31 |
|  | Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức | 30 |
|  | Học viện Hành chính quốc gia cơ sở TP. Hồ Chí Minh | 29 |
|  | Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh | 26 |
|  | Học viện Hàng không Việt Nam | 22 |
|  | Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh | 22 |
|  | Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh | 19 |
|  | Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh | 19 |
|  | Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 18 |
|  | Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 15 |
|  | Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh | 13 |
|  | Đại học Hoa Sen | 12 |
|  | Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh | 8 |
|  | Đại học Nguyễn Tất Thành | 7 |
|  | Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại | 7 |
|  | Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 6 |
|  | Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh | 6 |
|  | Đại học Văn Lang | 6 |
|  | Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh | 5 |
|  | Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | 5 |
|  | Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | 5 |
|  | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 3 |
|  | Đại học Văn Hiến | 3 |
|  | Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh | 3 |
|  | Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh | 3 |
|  | Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng | 3 |
|  | Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | 2 |
|  | Đại học Lao động Xã hội cơ sở 2 | 2 |
|  | Cao đẳng Giao thông Vận tải III | 2 |
|  | Cao đẳng Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | 1 |
|  | Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh | 1 |
|  | Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh | 1 |
|  | Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh | 1 |
|  | Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh | 1 |
|  | Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh | 1 |
|  | Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | 1 |
| **Cộng:** | | **2.334** |

**2. Khu vực Quận - Huyện Đoàn:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Quận** | **Số lượng** |
|  | Quận 5 | 105 |
|  | Quận 1 | 35 |
|  | Quận Tân Bình | 20 |
|  | Quận 10 | 18 |
|  | Huyện Hóc Môn | 11 |
|  | Quận Bình Thạnh | 10 |
|  | Quận 6 | 9 |
|  | Quận Tân Phú | 8 |
|  | Quận Thủ Đức | 7 |
|  | Quận 12 | 6 |
|  | Quận Bình Tân | 6 |
|  | Quận Gò Vấp | 6 |
|  | Quận Phú Nhuận | 6 |
|  | Quận 2 | 5 |
|  | Quận 4 | 4 |
|  | Quận 7 | 4 |
|  | Huyện Bình Chánh | 4 |
|  | Quận 3 | 3 |
|  | Huyện Củ Chi | 3 |
|  | Quận 11 | 2 |
|  | Quận 9 | 1 |
|  | Huyện Nhà Bè | 1 |
|  | Quận 8 | 0 |
|  | Huyện Cần Giờ | 0 |
| **Cộng:** | | **274** |