**ĐIỂM KIỂM TRA HK I LỚP - 9 Toán 1**

STT

MS Họ tên Trường

ĐIỂM KIỂM TRA HK I NĂM HỌC 2019-2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1 9009 MÃ VÕ TUYẾT KHANH Hồng Bàng | 9 |  |
| 2 9027 VÕ MINH THƯ L.Q.Đôn | 7 |  |
| 3 9044 PHẠM HOÀNG TÂM AN NG DU | 9 |  |
| 4 9049 HÀ KHÁNH HOÀNG Ng.Đức Cảnh | 7 |  |
| 5 9051 LÊ HUỲNH THIỆN H.Văn Thụ | 9 |  |
| 6 9062 TRẦN ĐĂNG KHOA Hồng Bàng | 8 |  |
| 7 9069 NG HOÀNG ÁNH NGỌC Trường Chinh | 8 |  |
| 8 9070 HUỲNH MẪN LIÊN C.V.An | 7 |  |
| 9 9071 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN Ng.Đức Cảnh | 6,5 |  |
| 10 9078 TRẦN.NG.BÌNH KHANG Chánh Hưng | 8,5 |  |
| 11 9083 HOÀNG KHANG Hồng Bàng | 7 |  |
| 12 9085 NGUYỄN THÀNH CÔNG L.Q. Đôn | 8 |  |
| 13 9099 NG THỊ THANH HIỀN Colette | 8 |  |
| 14 9123 PHAN PHÚC LIÊM Ng.V.Phú | 8 |  |
| 15 9126 NGUYỄN MAI UYÊN MY Tr.V.Ơn | VẮNG |  |
| 16 9153 NG NGỌC ANH THƯ L.A.Xuân | 8,5 |  |
| 17 9208 LƯƠNG THẾ PHONG Ngô Sĩ Liên | VẮNG |  |
| 18 9225 TRẦN LÊ VINH Hồng Bàng | 7,5 |  |
| 19 9023 PHAN THẾ HUY Tr.Q.Khải | 8,5 |  |
| 20 9262 PHẠM ANH THƯ H.BÀNG | 8,5 |  |
| 21 9269 LÊ NGUYỄN NGỌC MINH TRẦN ĐẠI NGHĨ | 9,75 |  |
| 22 9145 BÙI QUANG KHÔI Tân Bình | 7,5 |  |
| 23 9032 LÊ THỊ KHÁNH LINH Tân Bình | 7 |  |

06 Tháng Mười Hai 2019 Page 1 of 1