|  |  |
| --- | --- |
| BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH\*\*\*Số: 1800-TB/TĐTN-VP | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH*TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2015* |

THÔNG BÁO

V/v kết quả Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Chí Minh lần XXIV năm 2015

-------------

 Căn cứ Kế hoạch số 182-KH/TĐTN-VP, ngày 31/12/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ Thành phố lần XXIV năm 2015; căn cứ kết quả chấm thi, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo kết quả Hội thi cụ thể như sau:

1. **Thông tin về kết quả đăng ký tham gia:**

Vòng thi sơ khảo đã thu hút hơn 3.000 thí sinh cấp Quận – Huyện và 2.239 thí sinh tham gia vòng thi trực tuyến, với tổng số lần làm bài là 4.913 lượt.

Số thí sinh tham dự Vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố lần XXIV năm 2015 là 371 thí sinh, cụ thể:

* Bảng A (khối học sinh Tiểu học): có 152 thí sinh tham gia.
* Bảng B (khối sinh THCS): có 86 thí sinh tham gia.
* Bảng C (khối học sinh THPT): có 117 thí sinh tham gia.
* Bảng D (khối Sinh viên) : có 16 thí sinh tham gia.
* Phần mềm sáng tạo:
	+ Khối học sinh: 16 phần mềm.
	+ Khối Sinh viên: 09 phần mềm.
1. Kết quả Hội thi:

Ban tổ chức Hội thi đã thành lập các Hội đồng chấm thi ở 2 nội dung là phần thi Kiến thức và kỹ năng tin học và phần thi Phần mềm sáng tạo.

Điểm mới của Hội thi năm nay là các thí sinh bảng B và C được phép lựa chọn ngôn ngữ lập trình C bên cạnh ngôn ngữ Pascal.

Sau khi chấm thi, Ban tổ chức xét chọn và tổng kết trao các giải cụ thể như sau:

2.1. Giải thưởng dành cho thí sinh:

\* Khối Học sinh:

- Giải Nhất: 03 giải;

- Giải Nhì: 08 giải;

- Giải Ba: 04 giải;

- Giải Khuyến khích: 17 giải.

+ Bảng thống kê thí sinh tham gia các Quận – Huyện:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ĐƠN VỊ | SỐ THÍ SINH | GIẢI NHẤT | GIẢI NHÌ | GIẢI BA | GIẢI KHUYẾN KHÍCH | TÔNG CỘNG GIẢI |
| 1 | Quận Đoàn 1 | 12 | - | 2 | 1 | - | 3 |
| 2 | Quận Đoàn 2 | 8 | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Quận Đoàn 3 | 19 | - | - | - | 1 | 1 |
| 4 | Quận Đoàn 4 | 22 | - | - | - | - | - |
| 5 | Quận Đoàn 5 | 16 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Quận Đoàn 6 | 6 | - | - |  | 1 | 1 |
| 7 | Quận Đoàn 7 | 4 | - | - | - | - | - |
| 8 | Quận Đoàn 8 | 3 | - | - | - | - | - |
| 9 | Quận Đoàn 9 | 6 | - | - | - | - | - |
| 10 | Quận Đoàn 10 | 21 | - | - | - | - | - |
| 11 | Quận Đoàn 11 | 13 | - | - | - | - | - |
| 12 | Quận Đoàn 12 | 8 | - | - | - | - | - |
| 13 | Quận Đoàn Gò Vấp | 15 | - | - | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Quận Đoàn Tân Bình | 10 | - | - | - | - | - |
| 15 | Quận Đoàn Phú Nhuận | 7 | - | - | - | - | - |
| 16 | Quận Đoàn Bình Thạnh | 13 | - | - | - | 1 | 1 |
| 17 | Quận Đoàn Thủ Đức | 9 | - | - | - | - |  |
| 18 | Quận Đoàn Tân Phú | 22 | 1 | - | - | 3 | 4 |
| 19 | Quận Đoàn Bình Tân | 21 | - | - | - | 1 | 1 |
| 20 | Huyện Đoàn Bình Chánh | 17 | - | - | - | - | - |
| 21 | Huyện Đoàn Hóc Môn | 20 | - | - | - | 1 | 1 |
| 22 | Huyện Đoàn Cần Giờ | 17 | - | - | 1 | - | 1 |
| 23 | Huyện Đoàn Củ Chi | 11 | - | 1 | - | - | 1 |
| 24 | Huyện Đoàn Nhà Bè | 8 | - | 1 | - | - | 1 |
| 25 | Trực tuyến  | 47 | 2 | 3 | - | 4 | 9 |

\* Khối Sinh viên:

- Giải Nhất: 01 giải;

- Giải Nhì: 01 giải;

- Giải Ba: 01 giải;

- Giải Khuyến khích: 01 giải.

*🞻 Danh sách thí sinh đạt giải (Phụ lục) xem tại website:* [*www.khoahoctre.com.vn*](http://www.khoahoctre.com.vn)

2.2. Giải thưởng tập thể:

Ban tổ chức khen thưởng cho 07 đơn vị đã tổ chức tốt Hội thi cấp Quận – Huyện, tham gia tốt các nội dung của Hội thi cấp thành, gồm:

* Quận Đoàn 3
* Quận Đoàn 11
* Quận Đoàn Tân Bình
* Quận Đoàn Bình Tân
* Huyện Đoàn Bình Chánh
* Huyện Đoàn Củ Chi
* Huyện Đoàn Cần Giờ

3. Tập huấn tham dự Hội thi toàn quốc:

Các thí sinh đạt giải cao Hội thi Tin học Trẻ thành phố sẽ được Ban tổ chức tập huấn, tuyển chọn đội tuyển tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc sẽ diễn ra tại Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương từ ngày 30/7/2015 đến 01/8/2015.

 TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- Thường trực Thành Đoàn;

- Thành viên BCĐ, BTC Hội thi;

- Phòng GD & ĐT Quận – Huyện;

- Các Quận – Huyện Đoàn;

- Các cơ sở Đoàn có thí sinh dự thi;

- Lưu (VT-LT).

 PHÓ VĂN PHÒNG

 *(Đã ký)*

 Trần An Phong

PHỤ LỤC

---

HỘI THI TIN HỌC TRẺ THÀNH PHỐ LẦN XXIV NĂM 2015

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI

 \* PHẦN THI KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | HỌ | TÊN | TRƯỜNG | QUẬN / HUYỆN | XẾP HẠNG |
| BẢNG A |
| 1 | Nguyễn Quang | Hưng | Phan Đình Phùng |  *(thi trực tuyến)* | Giải Nhất |
| 2 | Đỗ Khoa | Nguyên |  Lê Ngọc Hân  | 1 | Giải Nhì |
| 3 | Vũ Đình | Thi | Cần Thạnh | Cần Giờ | Giải Ba |
| 4 | Lê Ngọc Mai | Thy | Nguyễn Thanh Tuyền | *(thi trực tuyến)* | Khuyến khích |
| 5 | Trần Ngọc  | Anh | Nguyễn Văn Trỗi | 2 | Khuyến khích |
| 6 | Nguyễn Phạm Hoàng | Ngân | Phù Đổng | Bình Thạnh | Khuyến khích |
| 7 | Nguyễn Tấn | Tài | Nguyễn Thanh Tuyền | *(thi trực tuyến)* | Khuyến khích |
| 8 | Lê Ngọc  | Hân | Tân Tạo A | Bình Tân | Khuyến khích |
| BẢNG B |
| 9 | Lô Nguyễn Tuấn | Khiêm | Đồng Khởi | Tân Phú | Giải Nhất |
| 10 | Nguyễn Đình Hoàng  | Phúc | Tân Thạnh Đông | Củ Chi | Giải Nhì |
| 11 | Nguyễn Lê | Minh | Phạm Văn Chiêu | Gò Vấp | Giải Ba |
| 12 | Phạm Kỳ | Anh | Nguyễn Du | Gò Vấp | Khuyến khích |
| 13 | Vũ Đăng Hoàng | Long | Đống Đa |  *(thi trực tuyến)* | Khuyến khích |
| 14 | Lư Anh | Khoa | Đồng Khởi | Tân Phú | Khuyến khích |
| 15 | Nguyễn Thành | Nhân | Ngô Sĩ Liên |  *(thi trực tuyến)* | Khuyến khích |
| 16 | Nguyễn Xuân | Sơn | Nguyễn Du | Gò Vấp | Khuyến khích |
| BẢNG C |
| 17 | Phạm Việt | An | Phổ thông Năng khiếu |   | Giải Nhất |
| 18 | Nguyễn Hoàng Gia | Bảo | Phổ thông Năng khiếu |  *(thi trực tuyến)* | Giải Nhì |
| 19 | Lê Thục Đan | Trinh | Lê Hồng Phong | 5 | Giải Nhì |
| 20 | Lưu Đức | Tuấn | Lê Hồng Phong | 5 | Giải Ba |
| 21 | Nguyễn Trần Tuấn | Anh | Tây Thạnh | Tân Phú | Khuyến khích |
| 22 | Doãn Mạnh | Cường | Nguyễn Hữu Tiến | Hóc Môn | Khuyến khích |
| 23 | Phạm Nguyễn | Thuận | Tây Thạnh | Tân Phú | Khuyến khích |
| 24 | Phan Ngọc | Thủy | Mạc Đĩnh Chi | 6 | Khuyến khích |
| 25 | Đỗ Nguyễn Quốc | Trung | Lê Hồng Phong | 5 | Khuyến khích |

\* PHẦN THI PHẦN MỀM SÁNG TẠO:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | HỌ | TÊN | TRƯỜNG | QUẬN / HUYỆN | XẾP HẠNG | TÊN SẢN PHẨM PMST |
| BẢNG B1 |
| 1 | Nguyễn Dương Kim | Hảo | Nguyễn Gia Thiều | Tân Bình | Giải Nhì | Laser Bot (Máy khắc laser) |
| 2 | Trần Trung | Dũng | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nhà Bè | Giải Nhì | Notebook |
| 3 | Nguyễn Gia | Huy | Nguyễn Du | Gò Vấp | Khuyến khích | Soldier |
| 4 | Nguyễn Hồ Thăng | Long | Nguyễn Du | Gò Vấp | Khuyến khích | Soldier |
| BẢNG C1 |
| 5 | Nguyễn Lê Hồng | Hạnh | Lê Hồng Phong | 5 | Giải Nhì | Thiết bị cảnh báo buồn ngủ |
| 6 | Nguyễn Xuân Hoàng | Thoa | Lê Hồng Phong | 5 | Giải Nhì | Thiết bị cảnh báo buồn ngủ |
| 7 | Nguyễn Phạm Long | Duy | Trần Đại Nghĩa | 1 | Giải Nhì | Phần mềm trò chơi hỗ trợ học tập School LIVE! |
| 8 | Trần Tô Quế | Phương | Trần Đại Nghĩa | 1 | Giải Nhì | Phần mềm trò chơi hỗ trợ học tập School LIVE! |
| 9 | Tạ Hoàng | Giang | Trần Đại Nghĩa | 1 | Giải Nhì | Chempedia |
| 10 | Nguyễn Quốc | Việt | Trần Đại Nghĩa | 1 | Giải Ba | Chempedia |
| 11 | Phan Thanh Minh | Đức | Trần Đại Nghĩa | 1 | Giải Ba | Chempedia |
| 12 | Nguyễn Phan Hùng | Thuận | Nguyễn Thị Minh Khai | 3 | Khuyến khích | Hệ thống Trắc nghiệm |
| BẢNG D |
| 13 | Phạm Thượng | Hải | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM | Giải Nhất | Tik - Phần mềm phát hiện và cảnh báo tình trạng căng thẳng tâm lý (stress) trên thiết bị đeo tay dùng cảm biến nhịp tim |
| 14 | Lê Bá Tiến | Triển | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM | Giải Nhất | Tik - Phần mềm phát hiện và cảnh báo tình trạng căng thẳng tâm lý (stress) trên thiết bị đeo tay dùng cảm biến nhịp tim |
| 15 | Võ Lâm Khánh | Duy | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM | Giải Nhất | Tik - Phần mềm phát hiện và cảnh báo tình trạng căng thẳng tâm lý (stress) trên thiết bị đeo tay dùng cảm biến nhịp tim |
| 16 | Đặng Đỗ Quang | Phước | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM | Giải Nhì | The Check - ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ nhà hàng |
| 17 | Nguyễn Trường | Nhân | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM | Giải Nhì | The Check - ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ nhà hàng |
| 18 | Minh Đức | Uy | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM | Giải Ba | Hệ thống quản lí dịch vụ bán hàng lưu động Innoway |
| 19 | Võ Phi | Hùng | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM | Giải Ba | Hệ thống quản lí dịch vụ bán hàng lưu động Innoway |
| 20 | Bùi Ngọc Khánh | Huyền | Đại học Nguyễn Tất Thành | Khuyến khích | Ứng Dụng Học Tiếng Anh Vocabulary Test |
| 21 | Nghiêm Đức | Huy | Đại học Nguyễn Tất Thành | Khuyến khích | Ứng Dụng Học Tiếng Anh Vocabulary Test |