**DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5 TUỔI D- NĂM HỌC 2020- 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Nữ** | **Họ tên cha** | **NN** | **Họ tên mẹ** | **NN** | **Địa chỉ** | **Ghi chú** |
| 1 | Đỗ Việt Hoàng | 27/05/2015 |  | Đỗ Văn Hùng | LR | Hoàng Thị Nga | CN | K4 |  |
| 2 | Vũ Thảo Linh | 05/02/2015 | x | Vũ Văn Quynh | CN | Vũ Thị Thơm | LR | K5 |  |
| 3 | Vũ Nhật Đức | 19/12/2015 |  | Vũ Nhật Hải | LR | Nguyễn Thị Yến | TD | K7 |  |
| 4 | Bùi Thị Tuyết Hoa | 06/09/2015 | x | Bùi Văn Vinh | CN | Triệu Thị Tư | CN | K7 |  |
| 5 | Nguyễn Thị Thu Ngân | 05/10/2015 | x | Nguyễn Văn Chuyền | LR | Lưu Thị Huệ | CN | K7 |  |
| 6 | Phạm Thị Thu Trang | 13/09/2015 | x | Phạm Văn Minh | LR | Lê Thị Lũy | CN | K7 |  |
| 7 | Lê Đức Anh | 26/06/2015 |  | Lê Văn Trãi | LR | Nguyễn Thị Huyên | LR | K7 |  |
| 8 | Nguyễn Đức Trọng | 26/03/2015 |  | Nguyễn Hữu Thắng | LR | Lê Thị Thương | LR | K7 |  |
| 9 | Nguyễn Xuân Thắng | 16/11/2015 |  | Nguyễn Xuân Toàn | LR | Vũ Thị Bình | LR | K7 |  |
| 10 | Nguyễn Văn Trung | 10/06/2015 |  | Nguyễn Văn Dũng | LR | Nguyễn Thị Tuyết | LR | K7 |  |
| 11 | Lê Hà Bảo Nam | 26/10/2015 |  | Lê Văn Huy | LR | Hà Anh Tuyết | LR | K7 |  |
| 12 | Đồng Văn Huy Hùng | 12/06/2015 |  | Đồng Văn Huân | CN | Vũ Thị Hoa | CN | K7 |  |
| 13 | Lê Văn Nam | 20/05/2015 |  | Lê Văn Tiến | LR | Bùi Thị Mỵ | LR | K7 |  |
| 14 | Đỗ Thùy Dương | 03/05/2015 | x | Đỗ Thành Công | CN | Nguyễn Thị Thương | LR | K7 |  |
| 15 | Trần Thị Kim Oanh | 03/07/2015 | x | Trần Xuân Hạnh | LR | Lê Thị Hoa | LR | K7 |  |
| 16 | Ngô Đăng Cương | 29/10/2015 |  | Ngô Đăng Long | CN | Vũ Thị Phượng | LR | K7 |  |
| 17 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 07/12/2015 | x | Nguyễn Nhật Đức | LR | Đinh Thị Năm | CN | K7 |  |
| 18 | Bùi Văn Thắng  | 09/05/2015 |  | Bùi Văn Viễn | LR | Nguyễn Thị Mai | LR | K7 |  |
| 19 | Dương Bảo Yến | 05/08/2015 | x | Dương Nam | CN | Bùi Thị Trang | GV | **K9- QY** |  |
| 20 | Nguyễn Minh Sơn | 24/10/2015 |  | Nguyễn Đức Lâm | BĐ | Lê Thị Thúy Thủy | CN | **Cẩm Phả** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |