|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  **SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**    Số: 3617/GDĐT-GDTrH V/v cung cấp danh sách học sinh dân tộc thiểu số đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập năm học 2017 – 2018 | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2018* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;  - Hiệu trưởng trường CĐ – TC;  - Hiệu trưởng trường THPT;  - Giám đốc TT GDNN – GDTX. |

Căn cứ văn bản số: 4490/BGDĐT-GDĐT, ngày 28 tháng 9 năm 2018 về cung cấp danh sách học sinh dân tộc thiểu số đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập năm học 2017 – 2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

1. **Nội dung yêu cầu báo cáo:**

* Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế;
* Học sinh, sinh viên đạt giải giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật Quốc gia, khu vực và quốc tế;
* Học sinh, sinh viên đạt giải giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia;
* Học sinh trúng tuyển vào các trường học viện, đại học, cao đẳng với số điểm 28 điểm trở lên;

1. **Hình thức báo cáo:**

*( Biểu mẫu đính kèm)*

1. **Thời gian, địa điểm nộp báo cáo:**

* Hạn chót các đơn vị báo cáo: Ngày 20/10/2018.
* Báo cáo nộp tại Phòng Giáo dục Trung học – Sở Giáo dục và Đào tạo, Số 66 – 68 Lê Thánh Tôn, Quận 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và thực hiện báo cáo đúng hạn định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Giám đốc Sở GD&ĐT;  - Lưu: VP, GDTrH. | **KT. GIÁM ĐỐC**  **PHÓ GIÁM ĐỐC**  **(Đã ký)**  **Nguyễn Văn Hiếu** |

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ**

**ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên HS** | **Nơi sinh** | **Dân tộc** | **Nam/Nữ** | **Nơi học** | | **Môn thi** | **Giải** | **Số ĐT** |
| **Lớp** | **Trường (THPT)** |
| **I.** | **Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế;** | | | | | | | | |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **Học sinh, sinh viên đạt giải giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật Quốc gia, khu vực và quốc tế** | | | | | | | | |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **Học sinh, sinh viên đạt giải giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia** | | | | | | | | |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV.** | **Học sinh trúng tuyển vào các trường học viện, đại học, cao đẳng với số điểm 28 điểm trở lên** | | | | | | | | |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018*

**Thủ trưởng đơn vị**