|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 418/QĐ-SGDĐT | *Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 3 năm 2019* |

# QUYẾT ĐỊNH

**V/v** **công nhận kết quả thi chọn học sinh giỏi Hùng biện Tiếng Anh THCS cấp tỉnh vòng sơ khảo và cử thành phần tham gia vòng chung kết Hùng biện Tiếng Anh THCS cấp tỉnh năm học 2018-2019**

#### GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn 80/SGDĐT-GDTrH ngày 14/01/2019 của Sở GDĐT Thừa Thiên Huế về thông báo kế hoạch thi chọn học sinh giỏi “Hùng biện Tiếng Anh THCS” cấp tỉnh năm học 2018-2019;

Căn cứ kết quả vòng thi sơ khảo chọn học sinh giỏi Hùng biện Tiếng Anh THCS cấp tỉnh năm học 2018-2019 và đề nghị của Hội đồng giám khảo,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công nhận kết quả của 82 thí sinh tham dự vòng sơ khảo cuộc thi chọn học sinh giỏi Hùng biện Tiếng Anh THCS cấp tỉnh năm học 2018-2019 (danh sách kèm theo).

**Điều 2.** Chọn cử 25 thí sinh đạt kết quả cao nhất trong vòng thi sơ khảo tham gia vòng thi chung kết chọn học sinh giỏi Hùng biện Tiếng Anh THCS cấp tỉnh năm học 2018-2019. (danh sách kèm theo).

 Thời gian thi (dự kiến): từ 7h30 đến 17h30 Thứ 3, ngày 19/3/2019.

 Địa điểm thi: tại trường THCS Nguyễn Tri Phương, Huế.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng, Ban của Sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT.GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:* PHÓ GIÁM ĐỐC**

- Như Điều 4;

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VP, GDTrH.

 **Nguyễn Tân**

**KẾT QUẢ VÒNG SƠ KHẢO THI “HÙNG BIỆN TIẾNG ANH THCS” CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018-201**

(Kèm theo Quyết định số: 418 /QĐ-GDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **SBD** | **HỌ VÀ TÊN** | **NGÀY SINH** | **TRƯỜNG** | **LỚP** | **Đơn vị** | **Điểm** |
| 1 | 001 | TỐNG PHAN AN | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/1 | NTP | 72 |
| 2 | 002 | ĐỖ THỊ QUỲNH ANH | 2004 | THCS Phong Hiền | 9 | Phong Điền | 36 |
| 3 | 003 | PHẠM NGỌC CHÂU ANH | 14-04-05 | THCS Lộc Sơn | 8 | Phú Lộc | 31 |
| 4 | 004 | TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH | 13/10/2005 | THCS Đặng Tất | 8/4 | Quảng Điền | 29 |
| 5 | 005 | NGUYỄN NHẬT ÁNH | 2006 | THCS Phú Lương | 9 | Phú Vang | 64 |
| 6 | 006 | ĐINH THÁI GIA BẢO | 2005 | THCS thị trấn Khe Tre | 8 | Nam Đông | 32 |
| 7 | 007 | THÁI THỊ THANH BÌNH | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/1 | NTP | 77 |
| 8 | 008 | NGUYỄN TÔN MINH CHÂU | 2004 | THCS Nguyễn Chí Diểu | 9/11 | TP Huế | 70 |
| 9 | 009 | DƯƠNG NGUYÊN HOÀNG CHI | 2004 | THCS Trần Cao Vân | 9/4 | TP Huế | 68 |
| 10 | 010 | LÊ THỊ LINH CHI | 2004 | THCS Chu Văn An | 9/9 | TP Huế | 70 |
| 11 | 011 | ĐẶNG THỊ KIỀU DIỄM | 2007 | THCS Phú Dương | 8 | Phú Vang | 30 |
| 12 | 012 | ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG DUNG | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/4 | NTP | 71 |
| 13 | 013 | NGUYỄN MẠNH DŨNG | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/4 | NTP | 76 |
| 14 | 014 | LÊ NGUYỄN ÁI DUYÊN | 2005 | THCS Phong Bình | 8 | Phong Điền | 54 |
| 15 | 015 | PHAN THỊ THÙY DƯƠNG | 08-02-04 | THCS Vinh Hưng | 9 | Phú Lộc | 32 |
| 16 | 016 | NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO | 2004 | THCS Nguyễn Khánh Toàn | 9 | Hương Trà  | 19 |
| 17 | 017 | PHAN HỒ THANH ĐỨC | 2004 | THCS Trần Cao Vân | 9/7 | TP Huế | 63 |
| 18 | 018 | NGUYỄN TRẦN QUỲNH GIANG | 2004 | THCS thị trấn Khe Tre | 9 | Nam Đông | 56 |
| 19 | 019 | VÕ TRẦN NGÂN HÀ | 04-02-04 | THCS Lộc Bổn | 9 | Phú Lộc | 36 |
| 20 | 020 | NGUYỄN VĂN NGỌC HẢI | 2005 | THCS thị trấn Khe Tre | 8 | Nam Đông | 62 |
| 21 | 021 | TÔN NỮ BẢO HÂN | 2004 | THCS Phú Bài | 9 | Hương Thủy | 67 |
| 22 | 022 | LÊ HÀ NGỌC HIẾU | 2004 | THCS Hà Thế Hạnh | 9 | Hương Trà  | 59 |
| 23 | 023 | HỒ THÚY HUYỀN | 2007 | THCS Vinh Thanh | 8 | Phú Vang | 36 |
| 24 | 024 | TRẦN QUỐC HƯNG | 2004 | THCS Lê Lợi | 9/1 | A Lưới | 24 |
| 25 | 025 | LÊ MINH KHA | 2004 | THCS Chu Văn An | 9/1 | TP Huế | 69 |
| 26 | 026 | NGUYỄN HOÀNG UYÊN KHA | 2004 | THCS Hà Thế Hạnh | 9 | Hương Trà  | 43 |
| 27 | 027 | NGUYỄN ANH CAO KỲ | 2004 | THCS Phạm Văn Đồng | 9/6 | TP Huế | 67 |
| 28 | 028 | NGUYỄN HỒNG TUẤN LÂM | 16-06-05 | THCS Lộc An | 8 | Phú Lộc | 41 |
| 29 | 029 | TRƯƠNG THỊ KHÁNH LINH | 2008 | THCS Vinh Xuân | 7 | Phú Vang | 37 |
| 30 | 030 | HỒ NGUYÊN MINH | 2004 | THCS Chu Văn An | 9/10 | TP Huế | 75 |
| 31 | 031 | LÊ XUÂN TUYẾT MINH | 2004 | THCS Thống Nhất | 9/5 | TP Huế | 66 |
| 32 | 032 | NGUYỄN ĐỨC MINH | 2004 | THCS Thủy Phương | 9 | Hương Thủy | 49 |
| 33 | 033 | VÕ PHƯƠNG MINH | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/2 | NTP | 66 |
| 34 | 034 | DƯƠNG DUNG NGHI | 2006 | THCS Phú Dương | 9 | Phú Vang | 65 |
| 35 | 035 | NGUYỄN NGỌC MINH NGỌC | 2004 | THCS Hồ Văn Tứ | 9 | Hương Trà  | 41 |
| 36 | 036 | TRẦN HỒNG NGỌC | 2004 | THCS Trần Cao Vân | 9/6 | TP Huế | 78 |
| 37 | 037 | VÕ HOÀNG BẢO NGỌC | 2005 | THCS Phú Bài | 8 | Hương Thủy | 48 |
| 38 | 038 | HỒ MAI THẢO NGUYÊN | 08/6/2004 | THCS Đặng Dung | 9/2 | Quảng Điền | 54 |
| 39 | 039 | HỒ NHẬT HOÀNG NGUYÊN | 2004 | THCS Lê Lợi | 9/1 | A Lưới | 41 |
| 40 | 040 | LÊ VĨNH NGUYÊN | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/4 | NTP | 73 |
| 41 | 041 | NGÔ THỊ THẢO NGUYÊN | 26/01/2004 | THCS Đặng Dung | 9/2 | Quảng Điền | 47 |
| 42 | 042 | NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN | 10-10-05 | THCS Lộc An | 8 | Phú Lộc | 24 |
| 43 | 043 | PHAN NGỌC TUỆ NGUYÊN | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/2 | NTP | 82 |
| 44 | 044 | NGUYỄN THỊ NHI | 2005 | THCS thị trấn Khe Tre | 8 | Nam Đông | 50 |
| 45 | 045 | NGUYỄN THỊ HẠNH NHI | 2007 | THCS Phú Mỹ | 8 | Phú Vang | 22 |
| 46 | 046 | NGUYỄN TRẦN Ý NHI | 29-10-05 | THCS Lộc An | 8 | Phú Lộc | 33 |
| 47 | 047 | NGUYỄN TUYẾT NHI | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9 | Phong Điền | 34 |
| 48 | 048 | TRƯƠNG LÊ THẢO NHI | 12/12/2004 | THCS Phạm Quang Ái | 9/1 | Quảng Điền | 38 |
| 49 | 049 | TRƯƠNG MAI THỤC NHI | 24-05-04 | THCS Vinh Hiền | 9 | Phú Lộc | 54 |
| 50 | 050 | ĐINH THƯỜNG TRẠM NHIÊN | 2004 | THCS Phạm Văn Đồng | 9/5 | TP Huế | 72 |
| 51 | 051 | NGUYỄN LÊ PHƯƠNG NHUNG | 2004 | THCS Hà Thế Hạnh | 9 | Hương Trà  | 53 |
| 52 | 052 | TRƯƠNG TÂM NHƯ | 2005 | THCS Phong Hiền | 8 | Phong Điền | 47 |
| 53 | 053 | TRẦN ĐĂNG NINH | 2005 | THCS Thủy Phương | 8 | Hương Thủy | 39 |
| 54 | 054 | LÊ THỊ KIỀU OANH | 2004 | THCS Thủy Châu | 9 | Hương Thủy | 28 |
| 55 | 055 | ĐỖ THANH PHÔN | 2007 | THCS Vinh Thanh | 8 | Phú Vang | 43 |
| 56 | 056 | LÊ NGUYỄN MINH PHÚC | 2004 | THCS Trần Cao Vân | 9/7 | TP Huế | 71 |
| 57 | 057 | NGUYỄN LÊ HỮU PHÚC | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/6 | NTP | 78 |
| 58 | 058 | NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG | 2004 | THCS Thủy Dương | 9 | Hương Thủy | 36 |
| 59 | 059 | HỒ SỸ QUANG | 2004 | THCS Lê Lợi | 9/1 | A Lưới | 27 |
| 60 | 060 | NGUYỄN NGỌC ANH QUÂN | 2004 | THCS thị trấn Khe Tre | 9 | Nam Đông | 41 |
| 61 | 061 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUYÊN | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/9 | NTP | 65 |
| 62 | 062 | NGUYỄN NGỌC MINH TÀI | 2004 | THCS Nguyễn Duy | 9 | Phong Điền | 51 |
| 63 | 063 | NGÔ ĐỨC TÂN | 2006 | THCS Phú Thuận | 9 | Phú Vang | 43 |
| 64 | 064 | MAI XUÂN THÀNH | 2004 | THCS Nguyễn Chí Diểu | 9/10 | TP Huế | 71 |
| 65 | 065 | PHẠM VY THẢO | 15/01/2005 | THCS Đặng Dung | 8/2 | Quảng Điền | 49 |
| 66 | 066 | LÊ QUÝ CẢNH MINH THI | 2004 | THCS Thủy Dương | 9 | Hương Thủy | 47 |
| 67 | 067 | NGUYỄN TRẦN UYÊN THI | 2005 | THCS Phong Hiền | 8 | Phong Điền | 47 |
| 68 | 068 | VÕ LÊ NGỌC THÔNG | 28-04-04 | THCS Lộc Điền | 9 | Phú Lộc | 52 |
| 69 | 069 | LÊ NGUYỄN ANH THƯ | 2004 | THCS Hà Thế Hạnh | 9 | Hương Trà  | 59 |
| 70 | 070 | VÕ THỊ MINH THƯ | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/3 | NTP | 78 |
| 71 | 071 | HỒ THỊ THỦY TIÊN | 2005 | THCS Phong Hòa | 8 | Phong Điền | 47 |
| 72 | 072 | CAO ĐỨC TIẾN | 2005 | THCS Điền Hải | 8 | Phong Điền | 36 |
| 73 | 073 | TRẦN THANH TOÀN | 2004 | THCS Phạm Văn Đồng | 9/6 | TP Huế | 67 |
| 74 | 074 | NGUYỄN LÊ THÙY TRANG | 2005 | THCS thị trấn Khe Tre | 8 | Nam Đông | 43 |
| 75 | 075 | HỒ ĐĂNG QUỲNH TRÂM | 2004 | THCS Thống Nhất | 9/3 | TP Huế | 53 |
| 76 | 076 | PHAN THỊ BẢO TRÂM | 2005 | THCS Phú Bài | 8 | Hương Thủy | 48 |
| 77 | 077 | LÊ THỊ BẢO TRÂN | 2004 | THCS Đặng Vinh | 9 | Hương Trà  | 60 |
| 78 | 078 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH | 2004 | THCS thị trấn Khe Tre | 9 | Nam Đông | 43 |
| 79 | 079 | CAO HUỲNH ANH TUẤN | 2004 | THCS thị trấn Khe Tre | 9 | Nam Đông | 60 |
| 80 | 080 | PHAN NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN | 2004 | THCS Đặng Vinh | 9 | Hương Trà  | 43 |
| 81 | 081 | NGUYỄN VĂN VŨ | 01-01-05 | THCS Lộc Trì | 8 | Phú Lộc | 37 |
| 82 | 082 | ĐOÀN THỊ HẢI YẾN | 20-02-04 | THCS Nguyễn Hữu Đà | 9/4 | Quảng Điền | 54 |

**Danh sách này có 82 thí sinh tham gia dự thi.**

**DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CHỌN THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT “HÙNG BIỆN TIẾNG ANH THCS”**

**CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018-2019**

 (Kèm theo Quyết định số: 418 /QĐ-GDĐT ngày 04 tháng 03 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **SBD** | **HỌ VÀ TÊN**  | **NGÀY SINH** | **TRƯỜNG** | **LỚP** | **Đơn vị** | **Điểm** | **Ghi chú** |
| 1 | 043 | PHAN NGỌC TUỆ NGUYÊN | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/2 | NTP | 82 |  |
| 2 | 036 | TRẦN HỒNG NGỌC | 2004 | THCS Trần Cao Vân | 9/6 | TP Huế | 78 |  |
| 3 | 057 | NGUYỄN LÊ HỮU PHÚC | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/6 | NTP | 78 |  |
| 4 | 070 | VÕ THỊ MINH THƯ | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/3 | NTP | 78 |  |
| 5 | 007 | THÁI THỊ THANH BÌNH | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/1 | NTP | 77 |  |
| 6 | 013 | NGUYỄN MẠNH DŨNG | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/4 | NTP | 76 |  |
| 7 | 030 | HỒ NGUYÊN MINH | 2004 | THCS Chu Văn An | 9/10 | TP Huế | 75 |  |
| 8 | 040 | LÊ VĨNH NGUYÊN | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/4 | NTP | 73 |  |
| 9 | 001 | TỐNG PHAN AN | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/1 | NTP | 72 |  |
| 10 | 050 | ĐINH THƯỜNG TRẠM NHIÊN | 2004 | THCS Phạm Văn Đồng | 9/5 | TP Huế | 72 |  |
| 11 | 012 | ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG DUNG | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/4 | NTP | 71 |  |
| 12 | 056 | LÊ NGUYỄN MINH PHÚC | 2004 | THCS Trần Cao Vân | 9/7 | TP Huế | 71 |  |
| 13 | 064 | MAI XUÂN THÀNH | 2004 | THCS Nguyễn Chí Diểu | 9/10 | TP Huế | 71 |  |
| 14 | 008 | NGUYỄN TÔN MINH CHÂU | 2004 | THCS Nguyễn Chí Diểu | 9/11 | TP Huế | 70 |  |
| 15 | 010 | LÊ THỊ LINH CHI | 2004 | THCS Chu Văn An | 9/9 | TP Huế | 70 |  |
| 16 | 025 | LÊ MINH KHA | 2004 | THCS Chu Văn An | 9/1 | TP Huế | 69 |  |
| 17 | 009 | DƯƠNG NGUYÊN HOÀNG CHI | 2004 | THCS Trần Cao Vân | 9/4 | TP Huế | 68 |  |
| 18 | 021 | TÔN NỮ BẢO HÂN | 2004 | THCS Phú Bài | 9 | Hương Thủy | 67 |  |
| 19 | 027 | NGUYỄN ANH CAO KỲ | 2004 | THCS Phạm Văn Đồng | 9/6 | TP Huế | 67 |  |
| 20 | 073 | TRẦN THANH TOÀN | 2004 | THCS Phạm Văn Đồng | 9/6 | TP Huế | 67 |  |
| 21 | 031 | LÊ XUÂN TUYẾT MINH | 2004 | THCS Thống Nhất | 9/5 | TP Huế | 66 |  |
| 22 | 033 | VÕ PHƯƠNG MINH | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/2 | NTP | 66 |  |
| 23 | 034 | DƯƠNG DUNG NGHI | 2006 | THCS Phú Dương | 9 | Phú Vang | 65 |  |
| 24 | 061 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUYÊN | 2004 | THCS Nguyễn Tri Phương | 9/9 | NTP | 65 |  |
| 25 | 005 | NGUYỄN NHẬT ÁNH | 2006 | THCS Phú Lương | 9 | Phú Vang | 64 |  |

**Danh sách này có 25 thí sinh.**