**PHỤ LỤC**

**Danh sách đơn vị có học sinh giỏi cần cập nhật hình ảnh**

*(Đính kèm công văn số /SGDĐT-VP ngày tháng năm 2023
của Sở Giáo dục và Đào tạo)*

| **STT** | **Đơn vị** |
| --- | --- |
| 1 | THPT chuyên Lê Hồng Phong |
| 2 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 3 | THPT An Dương Vương |
| 4 | THPT Bà Điểm |
| 5 | THPT Bùi Thị Xuân |
| 6 | THPT Gia Định |
| 7 | THPT Hồ Thị Bi |
| 8 | THPT Hoàng Hoa Thám |
| 9 | THPT Lê Thánh Tôn |
| 10 | THPT Linh Trung |
| 11 | THPT Lương Thế Vinh |
| 12 | THPT Lý Thường Kiệt |
| 13 | THPT Mạc Đĩnh Chi |
| 14 | THPT Marie Curie |
| 15 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa |
| 16 | THPT Nguyễn Chí Thanh |
| 17 | THPT Nguyễn Công Trứ |
| 18 | THPT Nguyễn Du |
| 19 | THPT Nguyễn Huệ |
| 20 | THPT Nguyễn Hữu Cầu |
| 21 | THPT Nguyễn Hữu Huân |
| 22 | THPT Nguyễn Hữu Thọ |
| 23 | THPT Nguyễn Thượng Hiền |
| 24 | THPT Phạm Văn Sáng |
| 25 | THPT Tân Bình |
| 26 | THPT Trần Hưng Đạo |
| 27 | THPT Trần Khai Nguyên |
| 28 | THPT Trần Phú |
| 29 | THPT Trưng Vương |
| 30 | THPT Võ Trường Toản |
| 31 | THPT Võ Văn Kiệt |
| 32 | TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông |
| 33 | TH-THCS-THPT Mùa Xuân |
| 34 | TH-THCS-THPT Việt Úc |
| 35 | TH, THCS và THPT Nam Mỹ |
| 36 | THCS - THPT Nguyễn Khuyến |
| 37 | THCS và THPT Đinh Thiện Lý |
| 38 | THCS và THPT Trí Đức |
| 39 | Trung học thực hành Sài Gòn |
| 40 | Trung học Thực hành, ĐHSP TPHCM |
| 41 | Phổ thông năng khiếu, ĐHQG TPHCM |
| 42 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 7 |
| 43 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận |
| 44 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Tân Bình |
| 45 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Tân Phú |
| 46 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn |
| 47 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 |
| 48 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 |
| 49 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 |
| 50 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 |
| 51 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 |
| 52 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 |
| 53 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 |
| 54 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 |
| 55 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 |
| 56 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Chánh |
| 57 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Tân |
| 58 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Thạnh |
| 59 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Vấp |
| 60 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Nhà bè |
| 61 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Bình |
| 62 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Phú |
| 63 | Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức |