SỞ GD & ĐT TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**TRƯỜNG THCS & THPT ĐÔNG DU** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Buôn Ma Thuột, ngày 07 tháng 05 năm 2019*

**DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP**

**NĂM HỌC 2018 – 2019**

**I. KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG DỰ THI QUỐC GIA VÀ HSG QUỐC GIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **GIẢI QUỐC GIA** | **CÔNG NHẬN GIẢI TỈNH** |
| 1 | Nguyễn Thị Lệ | 12A1 | Ba | Nhất |
| 2 | Ngô Thị Hương | 12A1 | Ba | Nhất |
| 3 | Dương Ngọc Hoàn | 11A1 | KK | Nhất |
| 4 | Mai Hoàng Đình Đạt | 11A6 | Vào đội tuyển | Nhì |

**II. KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 10 – 3 TỈNH ĐAK LAK LẦN IV – 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ** | **TÊN** | **LỚP** | **MÔN** | **GIẢI** | **THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT** |
| 1 | Nguyễn Xuân | An | 10A1 | Toán | HCV | Thủ khoa môn |
| 2 | Hồ Xuân | Mạnh | 10A1 | Toán | HCV |  |
| 3 | Lê Xuân Bảo | Trung | 10A1 | Toán | HCV |  |
| 4 | Trần Thị Yến | Nhi | 11A1 | Toán | HCV | Thủ khoa môn |
| 5 | Nguyễn Ngọc | Tú | 11A1 | Toán | HCV |  |
| 6 | Đào Thị Thanh | Trúc | 10A1 | Vật lí | HCV | Thủ khoa môn |
| 7 | Trần Thị Thanh | Nhàn | 10A1 | Vật lí | HCV |  |
| 8 | Vũ Xuân | Hòa | 11A1 | Vật lí | HCV |  |
| 9 | Mai Hoàng | Danh | 10A1 | Hoá học | HCV | Thủ khoa môn |
| 10 | Trần Thị | Loan | 10A1 | Hoá học | HCV |  |
| 11 | Tôn Thị Thùy | Trang | 10A1 | Hoá học | HCV |  |
| 12 | Trần Kim | Long | 11A1 | Hoá học | HCV |  |
| 13 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 11A1 | Hoá học | HCV |  |
| 14 | Phan Văn | Đạt | 10A1 | Sinh học | HCV | Thủ khoa môn |
| 15 | Lê Nguyễn Phương | Thảo | 10A1 | Sinh học | HCV |  |
| 16 | Phan Thị Ngọc | Quỳnh | 10A1 | Sinh học | HCV |  |
| 17 | Nguyễn Đình Hoàng | Tuấn | 11A1 | Sinh học | HCV |  |
| 18 | Lê Phạm Tuấn | Ngọc | 11A1 | Sinh học | HCV |  |
| 19 | Trần Thị | Thùy | 10A2 | Ngữ văn | HCV | Thủ khoa môn |
| 20 | Nguyễn Thị Thu | Ngân | 10A2 | Ngữ văn | HCV |  |
| 21 | Lê Thị Ngọc | Anh | 10A2 | Ngữ văn | HCV |  |
| 22 | Trần Bảo | Ngọc | 11A6 | Ngữ văn | HCV |  |
| 23 | Lê Hữu | Bằng | 11A6 | Ngữ văn | HCV |  |
| 24 | Đặng Ngọc Yến | Nhi | 11A6 | Lịch sử | HCV |  |
| 25 | Lê Phạm Như | Quỳnh | 10A1 | Địa lí | HCV | Thủ khoa môn |
| 26 | Nguyễn Đình Nam | Giang | 10A1 | Địa lí | HCV |  |
| 27 | Nguyễn Quỳnh | Anh | 10A3 | Địa lí | HCV |  |
| 28 | Trần Thị Thùy | Như | 11A1 | Địa lí | HCV | Thủ khoa môn |
| 29 | Hoàng Thị Minh | Hạnh | 11A6 | Địa lí | HCV |  |
| 30 | Nguyễn Văn | Tiến | 11A6 | Địa lí | HCV |  |
| 31 | Nguyễn Bảo Minh | Khuê | 10A1 | Tiếng Anh | HCV |  |
| 32 | Phạm Minh | Hằng | 10A1 | Tiếng Anh | HCV |  |
| 33 | Nguyễn Tấn | Đạt | 11A1 | Tiếng Anh | HCV | Thủ khoa môn |
| 34 | Dương Hiển | Minh | 11A6 | Tiếng Anh | HCV |  |
| 35 | Phạm Thị | Thương | 10A2 | GDCD | HCV |  |
| 36 | Dương Thị Công | Trang | 11A4 | GDCD | HCV |  |
| 37 | Nguyễn Trần Khánh | Hậu | 11A6 | GDCD | HCV |  |
| 38 | Đàm Nhật | Lệ | 11A1 | Ngữ văn | HCB |  |
| 39 | Đinh Nguyễn Thảo | Hạnh | 10A2 | Lịch sử | HCB |  |
| 40 | Trần Nhật | Linh | 11A6 | Lịch sử | HCB |  |
| 41 | Lê Hồ Tiểu | My | 10A1 | Tiếng Anh | HCB |  |
| 42 | Đào Nguyên | Hưng | 11A1 | Tiếng Anh | HCB |  |
| 43 | Phạm Nguyễn Thanh | Thanh | 10A3 | GDCD | HCB |  |
| 44 | Nguyễn Thị Huyền | Linh | 11A6 | Lịch sử | HCĐ |  |
| 45 | Phạm Thị Cẩm | Vân | 11A6 | GDCD | HCĐ |  |

**III. KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 – 4 LẦN XXV – NĂM 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **MÔN** | **GIẢI** |
| 1 | Trần Thị Thùy Như | 11A1 | Địa Lí | HCV |
| 2 | Hoàng Thị Minh Hạnh | 11A6 | Địa Lí | HCV |
| 3 | Dương Ngọc Hoàn | 11A1 | Vật Lý | HCV |
| 4 | Phan Văn Đạt | 10A1 | Sinh Học | HCV |
| 5 | Lê Xuân Bảo Trung | 10A1 | Toán | HCV |
| 6 | Lê Phạm Như Quỳnh | 10A1 | Địa | HCB |
| 7 | Đào Thị Thanh Trúc | 10A1 | Lý | HCB |
| 8 | Trần Thị Loan | 10A1 | Hóa | HCB |
| 9 | Lê Phạm Tuấn Ngọc | 11A1 | Sinh | HCB |
| 10 | Lê Thị Ngọc Anh | 10A2 | Ngữ Văn | HCB |
| 11 | Trần Bảo Ngọc | 11A6 | Ngữ Văn | HCB |
| 12 | Trần Thị Thùy | 10A2 | Ngữ Văn | HCB |
| 13 | Mai Hoàng Danh | 10A1 | Hóa | HCĐ |
| 14 | Trần Kim Long | 11A1 | Hóa | HCĐ |
| 15 | Nguyễn Thị Thu Hà | 11A1 | Hóa | HCĐ |
| 16 | Trương Ngọc Xuân Thư | 10A1 | Địa | HCĐ |
| 17 | Nguyễn Quỳnh Anh | 10A3 | Địa | HCĐ |
| 18 | Mai Hoàng Đình Đạt | 11A6 | Địa | HCĐ |
| 19 | Đàm Nhật Lệ | 11A1 | Ngữ Văn | HCĐ |
| 20 | Nguyễn Bảo Minh Khuê | 10A1 | Tiếng Anh | HCĐ |

**IV. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **MÔN** | **GIẢI** |
| 1 | Nguyễn Trần Chiêu Đan | 9A1 | Ngữ Văn | Nhất |
| 2 | Võ Hoàng Cẩm Vi | 9A1 | Tiếng Anh | Nhất |
| 3 | Hoàng Quốc Thắng | 9A1 | Hóa Học | Nhì |
| 4 | Lương Thủy Tiên | 9A1 | Ngữ Văn | Nhì |
| 5 | Nguyễn Trần Thanh Ngọc | 9A1 | Ngữ Văn | Ba |
| 6 | Nguyễn Dương Ngọc Minh | 9A1 | Hóa Học | Ba |
| 7 | Đỗ Phúc Danh | 8A1 | Vật Lý | Ba |

**V. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **MÔN** | **GIẢI** |
| 1 | Trần Bảo Ngọc | 11A6 | Ngữ văn | Nhì |
| 2 | Lê Kha Nguyệt | 10A2 | Ngữ văn | Nhì |
| 3 | Vũ Xuân Hòa | 11A1 | Vật lí | Nhì |
| 4 | Trần Kim Long | 11A1 | Hóa học | Nhì |
| 5 | Lê Phạm Tuấn Ngọc | 11A1 | Sinh học | Nhì |
| 6 | Nguyễn Đình Hoàng Tuấn | 11A1 | Sinh học | Nhì |
| 7 | Nguyễn Trần Khánh Hậu | 11A6 | GDCD | Nhì |
| 8 | Nguyễn Thị Thu Hà | 11A1 | Hóa học | KK |
| 9 | Pham Minh Hằng | 10A1 | Tiếng Anh | KK |
| 10 | Lê Hữu Bằng | 11A6 | Ngữ văn | Ba |
| 11 | Đàm Nhật Lệ | 11A1 | Ngữ văn | Ba |
| 12 | Nguyễn Thị Bích Trâm | 11A1 | Vật lí | Ba |
| 13 | Phan Văn Đạt | 10A1 | Sinh học | Ba |
| 14 | Phan Thị Ngọc Quỳnh | 10A1 | Sinh học | Ba |
| 15 | Nguyễn Tấn Đạt | 11A1 | Tiếng Anh | Ba |
| 16 | Trần Phạm Thùy Linh | 10A1 | Tiếng Anh | Ba |

**VI. KỲ THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018 – 2019**

\* GIẢI NHÌ: - Đỗ Đình Quất – 11A1

- Dương Ngọc Hoàn – 11A1

**VII. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ KHỐI 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **MÔN** | **GIẢI** |
| 1 | Nguyễn Trần Chiêu Đan | 9A1 | Ngữ Văn | Ba |
| 2 | Võ Hoàng Cẩm Vi | 9A1 | Tiếng Anh | Nhì |
| 3 | Hoàng Quốc Thắng | 9A1 | Hóa Học | Nhì |
| 4 | Lương Thủy Tiên | 9A1 | Ngữ Văn | Nhất |
| 5 | Nguyễn Trần Thanh Ngọc | 9A1 | Ngữ Văn | Ba |
| 6 | Nguyễn Dương Ngọc Minh | 9A1 | Hóa Học | Công Nhận |
| 7 | Đỗ Phúc Danh | 8A1 | Vật Lý | Ba |
| 8 | Trần Mạnh Hùng | 9A1 | Tiếng Anh | Công Nhận |
| 9 | Nguyễn Việt | 9A1 | Toán | Công Nhận |
| 10 | Đinh Đức Tiến | 9A1 | Toán | Công Nhận |
| 11 | Nguyễn Quốc Đạt | 8A1 | Toán | Công Nhận |
| 12 | Đặng Thái Sơn | 9A1 | Toán | Công Nhận |
| 13 | Nguyễn Anh Sơn | 9A3 | Sinh | Công Nhận |