Ngày 30/3/2019, Trường THCS Lê Văn Hưu tham gia kỳ thi Olympic tháng 4 cấp thành phố. Kết quả: Nhà trường có 12học sinh đạt giải.

Ban giám hiệu nhà trường cảm ơn thầy cô giáo, quý phụ huynh, ban đại diện CMHS đã quan tâm giảng dạy, tạo điều kiện cho các em tham gia bồi dưỡng, hỗ trợ tinh thần cho các em. Ban giám hiệu nhà trường cũng cám ơn tất cả các em học sinh đã miệt mài học tập, vượt khó và đạt kết quả trong hội thi.

Danh sách học sinh đạt giải:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | MÔN THI | HUY CHƯƠNG |
| 1 | Trần Ngọc Thùy Dương | 6A3 | Anh | VÀNG |
| 2 | Nguyễn Lê Mai Thanh | 7A3 | Anh | VÀNG |
| 3 | Nguyễn Thanh Hà | 8A2 | Anh | BẠC |
| 4 | Đỗ Yến Nhi | 7A1 | Toán | ĐỒNG |
| 5 | Đặng Nguyễn Cẩm Tiên | 8A3 | Địa | ĐỒNG |
| 6 | Trịnh Trọng Quyền | 8A1 | Sử | BẠC |
| 7 | Nguyễn Sinh Hùng | 6A3 | Khoa học tự nhiên | VÀNG |
| 8 | Nguyễn Lê Hoàng | 7A1 | Khoa học tự nhiên | BẠC |
| 9 | Ngô Hiền Nhân | 8A1 | Xe thế năng | ĐỒNG |
| 10 | Lê Thành Triết | 8A1 | Xe thế năng | ĐỒNG |
| 11 | Phan Tấn Lộc | 8A2 | Xe thế năng | BẠC |
| 12 | Nguyễn Minh Tấn | 8A2 | Xe thế năng | BẠC |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN NHÀ BÈ  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  LÊ VĂN HƯU | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|  | *Nhà Bè, ngày 21 tháng 03 năm 2019* |

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ

TRƯỜNG THCS LÊ VĂN HƯU – NĂM HỌC 2018 - 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Môn | Họ lót | Tên | Lớp | Trường | PGDĐT | Giải |
| 1 | Toán | Nguyễn Hoài | Nam | 9A4 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | NHÌ |
| 2 | Toán | Lê Dương Tấn | Minh | 9A4 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | NHÌ |
| 3 | Toán | Ngô Huỳnh Nhã | Linh | 9A4 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | NHÌ |
| 4 | Toán | Phan Đức | Trí | 9A4 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | BA |
| 5 | Vật lý | Huỳnh Trần Minh | Chiến | 9A3 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | NHÌ |
| 6 | Vật lý | Phan Ngô Tiến | Thịnh | 9A1 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | BA |
| 7 | Vật lý | Dương Thanh | Toàn | 9A3 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | BA |
| 8 | Hóa học | Lê Hồng | Thuận | 9A3 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | NHÌ |
| 9 | Hóa học | Trịnh Hoàng Ngọc | Lâm | 9A3 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | NHÌ |
| 10 | Hóa học | Nguyễn Ngọc Như | Hân | 9A3 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | NHÌ |
| 11 | Hóa học | Nguyễn Thị Quỳnh | Giang | 9A4 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | BA |
| 12 | Hóa học | Lê Thị Như | Quỳnh | 9A4 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | BA |
| 13 | Tin học | Phạm Lê Tường | Vy | 9A3 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | NHÌ |
| 14 | Tin học | Đào Hải | Đăng | 9A2 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | BA |
| 15 | Ngữ văn | Phạm Thị Mỹ | Nguyên | 9A3 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | NHẤT |
| 16 | Ngữ văn | Vũ Thu | Hiền | 9A1 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | NHÌ |
| 17 | Ngữ văn | Trương Gia Bảo | Ngọc | 9A2 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | NHÌ |
| 18 | Ngữ văn | Trần Nguyễn Kim | Hoàn | 9A4 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | BA |
| 19 | Ngữ văn | Dương Thị Hồng | Gấm | 9A4 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | BA |
| 20 | Lịch sử | Huỳnh Ang Hải | Yến | 9A4 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | BA |
| 21 | Lịch sử | Võ Ngọc Cẩm | Hằng | 9A4 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | BA |
| 22 | Địa lý | Nguyễn Đức | Đạt | 9A1 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | BA |
| 23 | Địa lý | Trần Cẩm | Ngân | 9A4 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | BA |
| 24 | Tiếng Anh | Trịnh Nguyễn Anh | Khôi | 9A3 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | BA |
| 25 | Tiếng Anh | Nguyễn Thị Kim | Hoa | 9A3 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | BA |
| 26 | Công nghệ | Nguyễn Thanh | Trí | 9A4 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | NHẤT |
| 27 | Công nghệ | Trần | Kha | 9A4 | THCS Lê Văn Hưu | NHÀ BÈ | NHÌ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | HIỆU TRƯỞNG  Phạm Tấn Phước |