**DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3 TUỔI A**

 **Năm học: 2018 – 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **NgàyT sinh** | **Nữ** | **Họ tên bố** | **NN** | **Họ tên mẹ** | **NN** | **Nơi ở** | **SĐT** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn T. Hồng Ngọc |  7/12/2015 | x | Nguyễn Nhật Đức | CN | Đinh Thị Năm | CN | Khu  | 01633765888 |   |
| 2 | Ngô Đăng Cương | 29/10/2015 |  | Ngô Đăng Long | LR | Vũ Thị Phượng | LR | Khu 7 | 0968737418 |   |
| 3 | Bùi Văn Thắng |  / / 2015 |  | Bùi Văn Viễn | LR |  | LR | Khu 7 | 0967344534 |   |
| 4 | Bùi Thị Tuyết Hoa |  6/9/2015 | x | Bùi Văn Vinh | CN | Triệu Thị Tư | CN | Khu 7 | 0967344534 |   |
| 5 | Phạm Thu Trang |  13/9/2015 | x | Phạm Văn Minh | LR | Lê Thị Lũy | LR | Khu 7 | 01662255591 |   |
| 6 | Ngô Gia Đức |  28/4/2015 |  | Ngô Văn Hiệp | LR | Vũ Thị Hiền | CN | Kiến Thụy HP |  |   |
| 7 | Lê Anh Ngọc | 16/01/2015 |  | Lê Văn Nghiêm | LR | Nguyễn Thúy Mai | LR | Khu 2 |  |   |
| 8 | Đỗ Thanh Phương | 4/2/1015 | x | Đỗ Văn Vang | LR | Phạm Thị Dung | CN | Khu 3 |  |   |
| 9 | Nguyễn Văn Trung | 10/6/2015 |  | Nguyễn Văn Dũng | LR | Nguyễn Thị Thuyết | CN | Khu 7 |  |   |
| 10 | Vũ Hoàng Quân | 06/11/2015 |  | Vũ Văn Thúy | LR | Nguyễn Thị Nhường | LR | Khu 4  | 0961880915 |  |
| 11 | Nguyễn Xuân Thắng | 16/11/2015 |  | Nguyễn Xuân Toàn | LR | Vũ Thị Bình | LR | Khu 7 | 01652670686 |  |
| 12 | Lê Thị Kim Liên | 2/12/2015 | x | Lê Văn Lương | LR | Ngô Thị Đạt | CN | Khu 2 |  | Cận nghèo |
| 13 | Đoàn Lê Bảo An | 9/8/2015 |  |  | LR | Lê Thị Oanh | GV |  Hải Phòng |  |  |
| 14 | Hoàng Trung Hải | 4/1/ 2015 |  | Hoàng Văn Chung | LR | ĐàoT Thanh Mai | CN | HưngYên | 01686366802 | Cận nghèo |
| 15 | Hoàng Hải Chi | 28/8/2015 | x | Hoàng Văn Tuyên | CN | Phạm Thị Thơm | GV | Khu 7 | 0979662384 |  |
| 16 | Nguyễn Đức Trọng | 26/3/2015 |  | Ng. Hữu Thắng | LR | Lê Thị Thương | LR | Khu 7 | 0973961771 |  |
| 17 | Vũ Thị Ngọc Duyên | 15/3/2015 | x | Vũ Văn Nâu | LR | Nguyễn T.Ngọc Thanh | LR | Khu 1 |  |   |
| 18 |  |   |   |  |   |  |   |    |  |   |
| 19 |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |
| 20 |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |   |  |  |  |  |  |  |  |