|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK  **Trường THPT Ngô Gia Tự**  Số: 27/QĐ – NGT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Ea Kar, ngày 27 tháng 12 năm 2019* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Công nhận và khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải trong Hội khỏe phù đổng trường THPT Ngô Gia Tự lần thứ XV, năm học 2019 – 2020.**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ**

Căn cứ Điều lệ Hội khỏe phù đổng trường THPT Ngô Gia Tự lần thứ XV, năm học 2019 – 2020;

Căn cứ kết quả Hội khỏe phù đổng trường THPT Ngô Gia Tự lần thứ XV, năm học 2019 – 2020;

Căn cứ điều 19 về nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ra ngày 28 tháng 3 năm 2011;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Hội khỏe phù đổng trường THPT Ngô Gia Tự lần thứ XV, năm học 2019 – 2020;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1**. Tặng giấy khen cho 03 tập thể và 59 cá nhân (*có danh sách kèm theo*) đạt giải trong Hội khỏe phù đổng trường THPT Ngô Gia Tự lần thứ XV, năm học 2019 – 2020.

**Điều 2**. Các ông bà Phó hiệu trưởng, Kế toán, Thủ quỹ và có tên trong Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 3**. Quyết định có hiệu lực kề từ ngày ký./.

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận:  + Điều 1,  + Phó hiệu trưởng,  + Kế toán, Thủ quỹ,  + Lưu: VT. | **HIỆU TRƯỞNG** |

|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK  **Trường THPT Ngô Gia Tự**  Sô: 27/DS – NGT |  |

**DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CÁ TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI**

**HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG LẦN THỨ XV, NĂM HỌC 2019 – 2020**

(*Kèm theo Qđ số: 27/QĐ – NGT, ngày 27 tháng 12 năm 2019*)

**1. Giải toàn đoàn:**

Nhất: Lớp 10C7

Nhì: Lớp 1210

Ba: Lớp 11B5

**2. Giải môn thi đấu:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN** | **Đạt giải** | **Họ và tên** | **Lớp** | **Ghi chú** |
| 1 | Nhảy cao (nữ) | Nhất | Hoàng Thị Ánh Ngọc | 12A9 |  |
| Nhì | Nguyễn Thị Bích Trâm | 11B13 |  |
| Ba | Lê Thị Giang | 11B7 |  |
| Ba | H’ Jim Mi Niê | 11B6 |  |
| 2 | Nhảy cao (nam) | Nhất | Vũ Mạnh Hoàng | 12A12 | **1.75m** |
| Nhì | Hồ Nguyễn Minh Hải | 11B10 |  |
| Ba | Hoàng Trung Hiền | 11B11 |  |
| 3 | Chạy 800m (nữ) | Nhất | Hoàng Thị Ánh Tuyết | 10C5 |  |
| Nhì | Nguyễn Thị Mỹ Tâm | 10C3 |  |
| Ba | Bùi Thị Nga | 10C12 |  |
| Ba | Nguyễn Mai Hương | 11B13 |  |
| 4 | Chạy 1500m (nữ) | Nhất | Phạm Quang Huy | 11B14 |  |
| Nhì | Phan Hữu Thắng | 12A10 |  |
| Ba | Trần Thanh Lâm | 12A1 |  |
| Ba | Hoàng Quang Minh | 12A6 |  |
| 5 | Cờ vua khối 10 - 11 - 12 (Nữ) | Nhất | Đào Thị Hương Nhung | 11B9 |  |
| Nhì | Đỗ Thị Nam Bình | 12A1 |  |
| Ba | Mai Hải Yến | 12A5 |  |
| KK | H’ Sunem Niê | 11B5 |  |
| 6 | Cờ vua khối 10-11 (Nam) | Nhất | Nguyễn Phương Ngọc | 10C8 |  |
| Nhì | Bùi Lê Anh Quân | 10C8 |  |
| Ba | Nguyễn Hoàng Sĩ Dương | 10C5 |  |
| KK | Cao Nguyễn Khánh | 11B9 |  |
| 7 | Cờ vua khối 12 (Nam) | Nhất | Lê Văn Thảo | 12A8 |  |
| Nhì | Phạm Minh Đức | 12A10 |  |
| Ba | Phạm Tấn Phát | 12A1 |  |
| KK | Lê Minh Kha | 12A8 |  |
| 8 | Đá cầu đôi Nam, Nữ | Nhất | Trần Duy Thạch | 12A10 |  |
| Ngô Thị Thương |  |
| Nhì | Đinh Lê Nguyên Phát | 10C5 |  |
| Hồ Ngọc Trà My |  |
| Ba | Phạm Văn Toàn | 12A6 |  |
| Đinh Thị Thùy Trang |  |
| Ba | Mai Tiến Thành | 12A5 |  |
| Mai Hải Yến |  |
| 9 | Bóng rổ Nữ | Nhất | Phạm Thị Lan Hương | 11B5 |  |
| Phạm Thị Hậu |  |
| Nguyễn Thị Phương Thảo | 11B8 |  |
| Ngyễn Tài Ly | 11B10 |  |
| Nhì | Nguyễn Đặng Phương Nguyên | 10C7 |  |
| Tạ Thị Đoan Trang |  |
| Hoàng Thị Cẩm Nhung |  |
| Nguyễn Hoàng Linh |  |
| Ba | Dương Thị Thúy Ngân | 11B9 |  |
| Nguyễn Thị Huệ |  |
| Ngyễn Ngọc Huyền |  |
| Đặng Võ Trà My |  |
| 10 | Bóng rổ Nam | Nhất | Nguyễn Quang Anh | 10C7 |  |
| Phạm Tôn Thiên |  |
| Hoàng Thế Hiển |  |
| Lê Đức Tuấn |  |
| Nhì | Đào Duy Cao | 12A8 |  |
| Nguyễn Thành Nhân |  |
| Hồ Đức Thắng | 12A3 |  |
| Ngyễn Hữu Tuấn | 12A4 |  |
| Ba | Đào Văn Tuấn | 10C11 |  |
| Phạm Thành Đạt | 10C8 |  |
| Nguyễn Hoàng Phương |  |
| Võ Thái Hoàng |  |

Tổng số có 37 giải./.