|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH  **PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  Số: **585** /QĐ-GDĐT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Chánh, ngày 08 tháng 5 năm 2017* |

# QUYẾT ĐỊNH

**Về công nhận học sinh đạt thành tích học sinh giỏi**

**trong hội thi “Giải toán nhanh trên máy tính cầm tay” cấp huyện**

**Năm học 2016 - 2017**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bình Chánh;

Căn cứ kết quả hội thi “Giải toán nhanh trên máy tính cầm tay” cấp huyện năm học 2016 -2017;

Xét đề nghị của Tổ chuyên môn Trung học cơ sở;

# QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1**. Cấp giấy chứng nhận cho 72 học sinh đạt thành tích học sinh giỏi trong hội thi “Giải toán nhanh trên máy tính cầm tay” cấp huyện năm học 2016 -2017

(danh sách đính kèm).

**Điều 2**. Tổ chuyên môn THCS, Hiệu trưởng các trường THCS có học sinh được công nhận và các cá nhân có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận*** *:* **TRƯỞNG PHÒNG**

- Như điều 2;

- Lưu VP.

*(Đã ký)*

**Nguyễn Trí Dũng**

Danh sách học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện

trong hội thi “Giải toán nhanh trên máy tính cầm tay” năm học 2016 -2017

(*đính kèm theo quyết định số 585/QĐ-GDĐT ngày 08/5/2017*).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |
| STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | | LỚP | TRƯỜNG |
| 1 | Nguyễn Thành Công | 4/ 9/ 2002 | | 9/5 | THCS Tân Túc |
| 2 | Phùng Thị Bích Ngọc | 18/ 12/ 2002 | | 9/9 | THCS Đồng Đen |
| 3 | Lê Hữu Quân | 4/ 12/ 2002 | | 9/3 | THCS Tân Kiên |
| 4 | Nguyễn Hữu Tiến | 28/ 7/ 2002 | | 9/2 | THCS Tân Túc |
| 5 | Đỗ Đăng Huy | 23/ 07/ 2002 | | 9/1 | THCS Nguyễn Thái Bình |
| 6 | Trần Hoàng Huy | 24/ 1/ 2002 | | 9A2 | THCS Gò Xoài |
| 7 | Ngô Nguyên Thảo | 16/ 9/ 2002 | | 9/10 | THCS Tân Túc |
| 8 | Phạm Nguyễn Kim Ngọc | 17/ 10/ 2002 | | 9/1 | THCS Đồng Đen |
| 9 | Hà Nguyễn Thị Kim Dung | 25/ 11/ 2002 | | 9/1 | THCS Vĩnh Lộc A |
| 10 | Trương Hoàng Duy | 27/ 9/ 2002 | | 9/3 | THCS Tân Kiên |
|  |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  |  |  |