|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 2309/GDĐT-TrH | *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2019* |
| Về kết quả cuộc thi Robotacon 2019 Bảng A |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;- Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông. |

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, theo văn bản số 4327/GDĐT-TrH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức cuộc thi “Tài năng Robot thành phố Hồ Chí Minh - Robotacon” mở rộng lần 7 năm học 2018 - 2019, Sở GDĐT công bố kết quả chung cuộc bảng A thi ngày 25/5/2019 và ngày 26/5/2019.

Danh sách đính kèm gồm các học sinh Thành phố Hồ Chí Minh đạt hạng từ 1 đến 10 của các bảng: A1 - Robot đá bóng, A2 - Tái chế, A3 - Sáng tạo (Tiểu học), A4 - Bóng chuyền, A5 - Giải cứu rừng, A6 - Sáng tạo (Trung học).

Các học sinh trong danh sách được phép tham dự International Youth Robotics Competition 2019 tại Hàn Quốc theo bảng đạt giải. Kinh phí tự túc. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị hoàn tất thủ tục cử các học sinh tham gia (nếu có).

Các đơn vị gửi danh sách thông tin giáo viên và học sinh (theo mẫu đính kèm) có nguyện vọng tham dự International Youth Robotics Competition 2019 tại Hàn Quốc về Sở GDĐT (phòng Giáo dục Trung học) trước ngày 10/7/2019 để làm hồ sơ dự thi cho học sinh./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Lưu: VT, GDTrH, GDTiH. | **KT. GIÁM ĐỐC****PHÓ GIÁM ĐỐC**(Đã ký)**Nguyễn Văn Hiếu** |

**KẾT QUẢ CUỘC THI**

**“TÀI NĂNG ROBOT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN 7”**

**NĂM HỌC 2018 – 2019, BẢNG A**

(Đính kèm công văn số 2309/GDĐT-TrH)

| **STT** | **Họ và tên** | **Đơn vị** | **Hạng** | **Bảng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vương Huy  | Giáp | TH Đuốc Sống, Quận 1 | Năm | A3 |
| 2 | Vương Đoàn  | Khuê | TH Đuốc Sống, Quận 1 | Năm | A3 |
| 3 | Nguyễn Đức  | Nghĩa | TH Trần Khánh Dư, Quận 1 | Năm | A3 |
| 4 | Nguyễn Phan Nhật | Nam | Quốc tế Tây Úc, Quận 3 | Tư | A6 |
| 5 | Trương Gia | Hy | THCS Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7 | Ba | A6 |
| 6 | Nguyễn Minh | Khang | Quốc tế Á Châu, Quận 10 | Ba | A6 |
| 7 | Lê Doãn Trí | Dũng | TH Lê Văn Thọ, Quận 12 | Tư | A1 |
| 8 | Lê Doãn Trí  | Dũng | TH Lê Văn Thọ, Quận 12 | Năm | A2 |
| 9 | Quản Việt | Hoàng | TH Nguyễn Trãi, Quận 12 | Tư | A1 |
| 10 | Lê Hồng | Thạch | TH Nguyễn Văn Thệ, Quận 12 | Năm | A1 |
| 11 | Huỳnh Phát | Đạt | THCS Nguyễn Chí Thanh, Quận 12 | Nhì | A4 |
| 12 | Bùi Nguyễn Trọng | Lâm | THCS Nguyễn Chí Thanh, Quận 12 | Nhất | A4 |
| 13 | Lại Hữu Hoàng | Long | THCS Nguyễn Chí Thanh, Quận 12 | Nhì | A4 |
| 14 | Cao | Phi | THCS Nguyễn Chí Thanh, Quận 12 | Nhất | A4 |
| 15 | Bùi Quốc | Bảo | THCS Trần Quang Khải, Quận 12 | Tư | A4 |
| 16 | Huỳnh Đức Minh | Tiến | THCS Trần Quang Khải, Quận 12 | Tư | A4 |
| 17 | Quản Việt  | Hoàng | Tiểu học Nguyễn Trãi, Quận 12 | Tư | A2 |
| 18 | Đào Minh | Phúc | TH Chi Lăng, Quận Gò Vấp | Nhì | A1 |
| 19 | Nguyễn Thành | Tài | TH Chi Lăng, Quận Gò Vấp | Nhì | A1 |
| 20 | Phan Quốc | Tiến | TH Chi Lăng, Quận Gò Vấp | Nhì | A1 |
| 21 | Ngô Trần Hùng  | Anh | TH Nguyễn Thượng Hiền, Quận Gò Vấp | Top 10 | A6 |
| 22 | Ngô Trần Hùng  | Anh | TH Nguyễn Thượng Hiền, Quận Gò Vấp | Nhất | A2 |
| 23 | Võ Tấn | Khoa | TH Nguyễn Thượng Hiền, Quận Gò Vấp | Năm | A1 |
| 24 | Nguyễn Trần Minh | Khoa | TH Phạm Ngũ Lão, Quận Gò Vấp | Tư | A1 |
| 25 | Nguyễn Hoàng Thiên | Phú | TH Võ Thị Sáu, Quận Gò Vấp | Năm | A1 |
| 26 | Đặng Tuấn | Cường | THCS Nguyễn Du, Quận Gò Vấp | Top 10 | A6 |
| 27 | Đặng Tuấn  | Cường | THCS Nguyễn Du, Quận Gò Vấp | Top 10 | A2 |
| 28 | Nguyễn Đăng | Khoa | THCS Nguyễn Du, Quận Gò Vấp | Top 10 | A6 |
| 29 | Nguyễn Thành | Nguyên | THCS Nguyễn Du, Quận Gò Vấp | Top 10 | A6 |
| 30 | Nguyễn Đỗ | Đạt | THCS Nguyễn Văn Nghi, Quận Gò Vấp | Top 10 | A5 |
| 31 | Nguyễn Đỗ | Đạt | THCS Nguyễn Văn Nghi, Quận Gò Vấp | Năm | A6 |
| 32 | Đinh Quang | Huy | THCS Nguyễn Văn Nghi, Quận Gò Vấp | Năm | A6 |
| 33 | Ngô Xuân | Khang | THCS Nguyễn Văn Nghi, Quận Gò Vấp | Năm | A5 |
| 34 | Ngô Xuân | Khang | THCS Nguyễn Văn Nghi, Quận Gò Vấp | Năm | A6 |
| 35 | Nguyễn Trần Việt | Anh | THCS Nguyễn Văn Trỗi, Quận Gò Vấp | Top 10 | A6 |
| 36 | Huỳnh Gia | Bảo | THCS Nguyễn Văn Trỗi, Quận Gò Vấp | Tư | A6 |
| 37 | Hoàng Gia  | Bảo | THCS Nguyễn Văn Trỗi, Quận Gò Vấp | Nhì | A2 |
| 38 | Lê Đình Minh | Triết | THCS Phạm Văn Chiêu, Quận Gò Vấp | Top 10 | A6 |
| 39 | Lê Bá Cao | Minh | THCS Phan Tây Hồ, Quận Gò Vấp | Top 10 | A6 |
| 40 | Lê Quốc | Bảo | THCS Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp | Ba | A4 |
| 41 | Lê Hoàng | Cường | THCS Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp | Ba | A4 |
| 42 | Phạm Thế  | Bình | TH Cách mạng tháng 8, Quận Tân Bình | Top 10 | A2 |
| 43 | Bùi Gia | Khánh | THCS Lê Lợi, Quận Tân Phú | Ba | A6 |
| 44 | Nguyễn Hữu  | Đức | TH Phù Đổng, Quận Bình Thạnh | Tư | A6 |
| 45 | Lê Kim Minh | Nhật | Quốc tế Việt Úc, Quận Phú Nhuận | Tư | A6 |
| 46 | Nguyễn Phúc  | Khang | TH Đặng Văn Bất, Quận Thủ Đức | Top 10 | A2 |
| 47 | Nguyễn Trọng Thiên  | Ân | TH Bình Trị 2, Quận Bình Tân | Top 10 | A2 |
| 48 | Trần Thanh Duy | Bảo | TH Nguyễn Thị Nuôi, Huyện Hóc Môn | Top 10 | A1 |
| 49 | Nguyễn Minh | Chiến | TH Nguyễn Thị Nuôi, Huyện Hóc Môn | Top 10 | A1 |
| 50 | Nguyễn Tuấn | Dương | TH Nguyễn Thị Nuôi, Huyện Hóc Môn | Top 10 | A1 |
| 51 | Huỳnh Quốc | Khánh | TH Nguyễn Thị Nuôi, Huyện Hóc Môn | Top 10 | A1 |
| 52 | Nguyễn Nhật | Minh | TH Nguyễn Thị Nuôi, Huyện Hóc Môn | Top 10 | A1 |
| 53 | Trần Như Lê | Minh | TH Nguyễn Thị Nuôi, Huyện Hóc Môn | Top 10 | A1 |
| 54 | Trịnh Thái | Nam | TH Nguyễn Thị Nuôi, Huyện Hóc Môn | Top 10 | A1 |
| 55 | Thái Đại | Phát | TH Nguyễn Thị Nuôi, Huyện Hóc Môn | Top 10 | A1 |
| 56 | Nguyễn Ngọc | Tuấn | TH Nguyễn Thị Nuôi, Huyện Hóc Môn | Top 10 | A1 |
| 57 | Nguyễn Tấn Nguyên | Phúc | THCS Nguyễn An Khương, H. Hóc Môn | Top 10 | A4 |
| 58 | Phan Nguyễn Thiên | Phúc | THCS Nguyễn An Khương, H. Hóc Môn | Top 10 | A4 |
| 59 | Huỳnh Vũ Minh | Tâm | THCS Nguyễn An Khương, H. Hóc Môn | Top 10 | A4 |
| 60 | Huỳnh Lê Minh | Thông | THCS Nguyễn An Khương, H. Hóc Môn | Năm | A4 |
| 61 | Huỳnh Lê Minh | Thông | THCS Nguyễn An Khương, H. Hóc Môn | Nhất | A5 |
| 62 | Nguyễn Hữu | Thuận | THCS Nguyễn An Khương, H. Hóc Môn | Top 10 | A4 |
| 63 | Phạm Minh | Mẫn | THCS Lê Thành Công, Huyện Nhà Bè | Top 10 | A5 |
| 64 | Lê Minh | Đức | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | Ba | A6 |
| 65 | Phạm Huỳnh Quý | An | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Top 10 | A4 |
| 66 | Phạm Huỳnh Quý | An | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Nhì | A5 |
| 67 | Đặng Công | Cường | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Năm | A4 |
| 68 | Lê Minh | Đức | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Top 10 | A4 |
| 69 | Lê Minh | Đức | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Top 10 | A5 |
| 70 | Ninh Hoàng Tài | Phát | THPT Tân Bình | Ba | A5 |
| 71 | Ninh Hoàng Tài | Phát | THPT Tân Bình | Ba | A6 |
| 72 | Lê | Hoàng | THPT Trường Chinh | Top 10 | A4 |
| 73 | Lê Quang | Huy | THPT Trường Chinh | Top 10 | A4 |

Danh sách gồm 73 dòng./.

TRƯỜNG …

**DANH SÁCH THÔNG TIN GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH**

**CÓ NGUYỆN VỌNG THAM DỰ INTERNATIONAL YOUTH ROBOTICS COMPETITION 2019 TẠI HÀN QUỐC**

Thời gian tham dự cuộc thi: Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 07/8/2019.

Địa điểm: Daejeon Convention Center, Daejeon, Hàn Quốc.

**1. THÔNG TIN GIÁO VIÊN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Bộ môn | Ghi chú |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**2. THÔNG TIN HỌC SINH:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Lớp | Bảng dự thi chính thức | Bảng dự thi bổ sung | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Lưu ý:

* Bảng dự thi chính thức: là bảng học sinh đạt giải từ 1 đến 10 trong thông báo kết quả cuộc thi Robotacon 2019;
* Bảng dự thi bổ sung: là bảng học sinh chọn thêm 1 để dự thi (do theo quy định quốc tế, thí sinh tham dự cuộc thi phải tham gia 1 bảng cá nhân và 1 bảng đồng đội);
* Ghi chú: ghi rõ nếu có phụ huynh đi kèm.

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP DANH SÁCH