|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT QUẢNG YÊN  **TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÌNH** | | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 33/QĐ- THNB | *Quảng Yên, ngày 25 tháng 5 năm 2023* | |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc khen thưởng cho tập thể lớp và cá nhân học sinh**

**Năm học 2022 - 2023**

**––––––––––––––––––**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÌNH**

*Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ trường Tiểu học;*

*Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bình.*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.**Khen thưởng cho các tập thể lớp và cá nhân học sinh có thành tích xuất sắc trong học kì 2 và cuối năm học 2022 - 2023. Cụ thể:

*1. Giải tập thể:*

- Tập thể lớp xuất sắc (9 lớp: 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4C, 4D, 5B, 5D): 150 000đ/lớp.

- Tập thể lớp tiên tiến (10 lớp: 1A, 1C, 2C, 2D, 3A, 3C, 4B, 5A, 5C, 5E): 100 000đ/lớp.

*2. Giải cá nhân:*

+ Học sinh đạt giải cấp thị xã (*có danh sách kèm theo*):

Giải Nhất – Giải A Họa mi vàng (4 giải): 200 000 đồng/giải

Giải Nhì (4 giải): 150 000 đồng/giải

Giải Ba (6 giải): 100 000 đồng/giải

Giải Khuyến khích (14 giải): 80 000 đồng/giải.

+ Học sinh đạt giải tại Giao lưu học sinh năng khiếu cấp trường (*có danh sách kèm theo*):

Giải Nhất (6 giải): 100 000đồng/giải.

Giải Nhì (9 giải): 80 000đồng/giải.

Giải Ba (21 giải): 60 000đồng/giải.

Giải Khuyến khích (22 giải): 40 000đồng/giải.

+ Học sinh lớp 1,2,3 đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc”: 91 em (*có danh sách kèm theo*): 10 quyển vở/em.

+ Học sinh lớp 4,5 đạt danh hiệu “ Hoàn thành xuất sắc các môn học và rèn luyện”: 78 em (*có danh sách kèm theo*): 10 quyển vở/em.

+ Học sinh khen từng mặt: 136 em (*có danh sách kèm theo*): 6 quyển vở/em.

**Điều 2.**Các ông (bà) Chủ tịch Công đoàn, Tổng phụ trách Đội, các giáo viên chủ nhiệm có liên quan và học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Toàn thể CB,GV,NV;  - Lưu: VT/. |  | **HIỆU TRƯỞNG**    **Nguyễn Thị Phương Hoa** |

**DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP THỊ XÃ**

*(Kèm theo Quyết định số 33/QĐ- THNB ngày 25/5/202023 của Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bình)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ tên** | **Lớp** | **Giải đạt được** |
|  | Trần Vũ Phong | 5A | Nhất |
|  | Ngô Khánh Vân | 3B | Nhì |
|  | Đoàn Tùng Lâm | 4B | Nhì |
|  | Đỗ Ngọc Hân | 4C | Nhì |
|  | Bùi Thảo Nguyên | 5A | Nhì |
|  | Lê Huy Khang | 3B | Ba |
|  | Vũ Mai Lan | 3B | Ba |
|  | Trần Vũ Phong | 5A | Ba |
|  | Đỗ Hà Linh | 4D | Ba |
|  | Phạm Khánh Ngọc | 4C | Ba |
|  | Phạm Đức Thắng | 5D | Ba |
|  | Phạm Trâm Anh | 3A | Khuyến khích |
|  | Trần Hồng Hiếu | 3B | Khuyến khích |
|  | Nguyễn Thảo Linh | 3C | Khuyến khích |
|  | Nguyễn Thành Luân | 4D | Khuyến khích |
|  | Nguyễn Đức Phúc | 4B | Khuyến khích |
|  | Đặng Khánh Linh | 4A | Khuyến khích |
|  | Trần Hải Phong | 5B | Khuyến khích |
|  | Bùi Đức Tài Thịnh | 5D | Khuyến khích |
|  | Bùi Ngọc Diệp | 5B | Khuyến khích |
|  | Đinh Thị Thùy Linh | 5C | Khuyến khích |
|  | Nguyễn Thị Trà My | 5E | Khuyến khích |
|  | Vũ Thị Thu Phương | 5B | Khuyến khích |
|  | Phạm Quỳnh Như | 5B | Khuyến khích |
|  | Trịnh Khánh Linh | 5C | Khuyến khích |
|  | Tiết mục đơn ca Hoạ Mi Vàng | 2B | A |
|  | Tiết mục song ca Hoạ Mi Vàng |  | A |
|  | Tiết mục sốp ca Hoạ Mi Vàng |  | A |

*(Danh sách này có 28 học sinh)*

**DANH SÁCH**

**Học sinh đạt giải Giao lưu học sinh năng khiếu cấp trường**

**Năm học 2022 – 2023**

(*Kèm theo Quyết định số 33/QĐ- THNB ngày 25/5/202023 của*

*Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bình*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ tên** | **Lớp** | **Giải** | **Môn** |
|  | Lê Huy Khang | 3B | Nhất | Toán 3 |
|  | Vũ Mai Lan | 3B | Nhất | Tiếng Việt 3 |
|  | Đỗ Ngọc Hân | 4C | Nhất | Toán 4 |
|  | Trần Vũ Phong | 5A | Nhất | Toán 5 |
|  | Nguyễn Minh Nguyệt | 5D | Nhất | Toán 5 |
|  | Phạm Khánh Ngọc | 4C | Nhất | Tiếng Anh 4 |
|  | Bùi Đặng Trâm Anh | 3C | Nhì | Tiếng Việt 3 |
|  | Phạm Văn Phúc | 3B | Nhì | Tiếng Việt 3 |
|  | Bùi Minh Anh | 3C | Nhì | Tiếng Việt 3 |
|  | Nguyễn Đức Phúc | 4B | Nhì | Toán 4 |
|  | Đặng Khánh Linh | 4A | Nhì | Tiếng Việt 4 |
|  | Bùi Đức Tài Thịnh | 5D | Nhì | Toán 5 |
|  | Bùi Ngọc Diệp | 5B | Nhì | Tiếng Việt 5 |
|  | Đoàn Tùng Lâm | 4B | Nhì | Tiếng Anh 4 |
|  | Bùi Thảo Nguyên | 5A | Nhì | Tiếng Anh 5 |
|  | Trần Hồng Hiếu | 3B | Ba | Toán 3 |
|  | Phạm Trâm Anh | 3A | Ba | Toán 3 |
|  | Bùi Đức Duy | 3A | Ba | Toán 3 |
|  | Phạm Thị Kiều Anh | 3A | Ba | Tiếng Việt 3 |
|  | Nguyễn Thảo Linh | 3C | Ba | Tiếng Việt 3 |
|  | Đặng Trà My | 4B | Ba | Toán 4 |
|  | Đoàn Thùy Dương | 4B | Ba | Toán 4 |
|  | Nguyễn Thành Luân | 4D | Ba | Toán 4 |
|  | Nguyễn Quý Dương | 4C | Ba | Toán 4 |
|  | Tiêu Thị Trúc Diễm | 4C | Ba | Tiếng Việt 4 |
|  | Đinh Nhật Lam | 4B | Ba | Tiếng Việt 4 |
|  | Trần Hải Phong | 5B | Ba | Toán 5 |
|  | Đoàn Anh Tuấn | 5D | Ba | Toán 5 |
|  | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 5E | Ba | Toán 5 |
|  | Đặng Bảo Châu | 5A | Ba | Tiếng Việt 5 |
|  | Đặng Quang Thức | 5D | Ba | Tiếng Việt 5 |
|  | Đặng Việt Phương | 5D | Ba | Tiếng Việt 5 |
|  | Vũ Uyên Trang | 5C | Ba | Tiếng Việt 5 |
|  | Nguyễn Việt Hoàng | 4D | Ba | Tiếng Anh 4 |
|  | Đặng Minh Thư | 4B | Ba | Tiếng Anh 4 |
|  | Đoàn Chí Kiên | 5E | Ba | Tiếng Anh 5 |
|  | Hoàng Bảo Nam | 3A | Khuyến khích | Toán 3 |
|  | Nguyễn Tiến Minh | 3B | Khuyến khích | Toán 3 |
|  | Ngô Khánh Vân | 3B | Khuyến khích | Tiếng Việt 3 |
|  | Lê Trâm Anh | 3A | Khuyến khích | Tiếng Việt 3 |
|  | Trần Thị Minh Ánh | 3C | Khuyến khích | Tiếng Việt 3 |
|  | Nguyễn Thế Khôi Vĩ | 4A | Khuyến khích | Toán 4 |
|  | Đỗ Hà Linh | 4D | Khuyến khích | Toán 4 |
|  | Nguyễn Văn Quyết | 4C | Khuyến khích | Toán 4 |
|  | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 4B | Khuyến khích | Tiếng Việt 4 |
|  | Vũ Thị Tú Quyên | 4D | Khuyến khích | Tiếng Việt 4 |
|  | Nguyễn Hà Vy | 4A | Khuyến khích | Tiếng Việt 4 |
|  | Trịnh Thị Hà Giang | 5A | Khuyến khích | Toán 5 |
|  | Đặng Minh Nguyên Vũ | 5B | Khuyến khích | Toán 5 |
|  | Bùi Lương Minh Khánh | 5C | Khuyến khích | Tiếng Việt 5 |
|  | Vũ Việt Anh | 5A | Khuyến khích | Tiếng Việt 5 |
|  | Vũ Thị Thu Phương | 5B | Khuyến khích | Tiếng Việt 5 |
|  | Hoàng Thúy Nga | 5B | Khuyến khích | Tiếng Việt 5 |
|  | Đinh Thị Thùy Linh | 5C | Khuyến khích | Tiếng Việt 5 |
|  | Phạm Ngọc Bảo Thi | 4C | Khuyến khích | Tiếng Anh 4 |
|  | Nguyễn Khánh Chi | 5A | Khuyến khích | Tiếng Anh 5 |
|  | Trần Hồng Ngọc | 5D | Khuyến khích | Tiếng Anh 5 |
|  | Đặng Ngọc Bảo Anh | 5A | Khuyến khích | Tiếng Anh 5 |

*(Danh sách này có 58 học sinh)*

**DANH SÁCH HỌC SINH XUẤT SẮC, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÁC MÔN HỌC VÀ RÈN LUYỆN**

*(Kèm theo Quyết định số 33/QĐ- THNB ngày 25/5/202023 của Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bình)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ tên** | **Lớp** |
|  | Nguyễn Hồ Thảo An | 1A |
|  | Đặng Nhật Đức | 1A |
|  | Nguyễn Ngọc Hà | 1A |
|  | Hoàng Trúc Linh | 1A |
|  | Đào Bảo Ngân | 1A |
|  | Trần Vũ Bảo Ngọc | 1A |
|  | Nguyễn Phú Cường | 1B |
|  | Đỗ Gia Linh | 1B |
|  | Lương Minh Thương | 1B |
|  | Phạm Gia Bảo | 1B |
|  | Phạm Hoàng Khả Di | 1B |
|  | Vũ Anh Thư | 1B |
|  | Nguyễn Lại Khánh Linh | 1B |
|  | Vũ Bảo An | 1C |
|  | Bùi Minh Đức | 1C |
|  | Nguyễn Tường Lâm | 1C |
|  | Đặng Nhật Minh | 1C |
|  | Nguyễn Minh Nhật | 1C |
|  | Nguyễn Ngọc Hân | 1C |
|  | Đỗ Hoàng Quốc Bảo | 2A |
|  | Vũ Anh Đức | 2A |
|  | Nguyễn Ngọc Hà | 2A |
|  | Nguyễn Ngọc Linh | 2A |
|  | Vũ Nguyễn An Thảo | 2A |
|  | Phạm Thị Minh Thư | 2A |
|  | Đặng Ngọc Mai Trang | 2A |
|  | Trần Phương Trang | 2A |
|  | Bùi Minh Thuận | 2B |
|  | Nguyễn Kim Nhật Nam | 2B |
|  | Tiêu Hoàng Gia Bảo | 2B |
|  | Hoàng Vũ Minh Thư | 2B |
|  | Trần Tiểu Vân | 2B |
|  | Ngô Hoàng Nguyên | 2B |
|  | Bùi Thị Thanh Hiền | 2B |
|  | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 2B |
|  | Ngô Ngân Khánh | 2B |
|  | Phạm Ngọc Lan | 2B |
|  | Dương Chấn Phong | 2B |
|  | Vi Hồng Nhung | 2B |
|  | Vũ Minh Ánh | 2B |
|  | Thẩm Thị Bình | 2C |
|  | Phạm Thế Đồng | 2C |
|  | Nguyễn Thành Long | 2C |
|  | Nguyễn Kim Ngân | 2C |
|  | Bùi Khánh Ngọc | 2C |
|  | Thẩm Thị Phương | 2C |
|  | Đặng Đại Quang | 2C |
|  | Nguyễn Tú Uyên | 2C |
|  | Giang Như Ý | 2C |
|  | Ngô Diệp Anh | 2D |
|  | Nguyễn Ngọc Bảo Châu | 2D |
|  | Lương Văn Dũng | 2D |
|  | Đồng Nguyệt Hà | 2D |
|  | Phạm Gia Hân | 2D |
|  | Vũ Bảo Nam | 2D |
|  | Phạm Thị Tuyết Nga | 2D |
|  | Nguyễn Bùi Thiện Nhân | 2D |
|  | Trần Đình Quang | 2D |
|  | Lê Trâm Anh | 3A |
|  | Phạm Thị Kiều Anh | 3A |
|  | Phạm Việt Anh | 3A |
|  | Vũ Duy Anh | 3A |
|  | Nguyễn Ngọc Diệp | 3A |
|  | Bùi Đức Duy | 3A |
|  | Tăng Ngân Hà | 3A |
|  | Nguyễn Minh Khôi | 3A |
|  | Nguyễn Vũ Ngọc Linh | 3A |
|  | Hoàng Bảo Nam | 3A |
|  | Vũ Thu Phương | 3A |
|  | Phạm Trâm Anh | 3A |
|  | Trần Hồng Hiếu | 3B |
|  | Dương Gia Huy | 3B |
|  | Lê Huy Khang | 3B |
|  | Đinh Hữu Lâm | 3B |
|  | Vũ Mai Lan | 3B |
|  | Nguyễn Tiến Minh | 3B |
|  | Đinh Vũ Bảo Ngọc | 3B |
|  | Nguyễn Phương Thùy | 3B |
|  | Ngô Khánh Vân | 3B |
|  | Nguyễn Thảo Nguyên | 3B |
|  | Bùi Đặng Trâm Anh | 3C |
|  | Bùi Minh Anh | 3C |
|  | Trần Thị Minh Ánh | 3C |
|  | Vũ Ngọc Anh | 3C |
|  | Nguyễn Minh Đức | 3C |
|  | Nguyễn Đức Hải | 3C |
|  | Đặng Thái Hòa | 3C |
|  | Nguyễn Thảo Linh | 3C |
|  | Ngô Quang Minh | 3C |
|  | Bùi Phương Vy | 3C |
|  | Nguyễn Xuân Thành | 3C |
|  | Lê Thị Bình An | 4A |
|  | Nguyễn Gia Bảo | 4A |
|  | Phan Ngọc Khánh | 4A |
|  | Đặng Khánh Linh | 4A |
|  | Đỗ Thành Nam | 4A |
|  | Nguyễn Thế Khôi Vĩ | 4A |
|  | Nguyễn Hà Vy | 4A |
|  | Đoàn Thùy Dương | 4B |
|  | Nguyễn Hải Đăng | 4B |
|  | Đinh Nhật Lam | 4B |
|  | Đoàn Tùng Lâm | 4B |
|  | Nguyễn Vũ Hiền Lương | 4B |
|  | Đặng Trà My | 4B |
|  | Nguyễn Ngọc Hà Ngân | 4B |
|  | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 4B |
|  | Nguyễn Đức Phúc | 4B |
|  | Đặng Minh Thư | 4B |
|  | Tiêu Thị Trúc Diễm | 4C |
|  | Nguyễn Quý Dương | 4C |
|  | Vũ Tiến Đạt | 4C |
|  | Đỗ Ngọc Hân | 4C |
|  | Vũ Ngô Khánh Linh | 4C |
|  | Lê Bảo Nam | 4C |
|  | Phạm Khánh Ngọc | 4C |
|  | Nguyễn Văn Quyết | 4C |
|  | Phạm Ngọc Bảo Thi | 4C |
|  | Bùi Thanh Tùng | 4C |
|  | Nguyễn Thế Kiệt | 4D |
|  | Đỗ Hà Linh | 4D |
|  | Phạm Anh Thư | 4D |
|  | Nguyễn Thành Luân | 4D |
|  | Khuất Trường An | 4D |
|  | Nguyễn Việt Hoàng | 4D |
|  | Nguyễn Đăng Hà | 4D |
|  | Vũ Hải Phong | 4D |
|  | Đặng Ngọc Bảo Anh | 5A |
|  | Đặng Bảo Châu | 5A |
|  | Nguyễn Khánh Chi | 5A |
|  | Đặng Huyền Châu Giang | 5A |
|  | Trịnh Thị Hà Giang | 5A |
|  | Tô Thị Hải Hà | 5A |
|  | Bùi Thảo Nguyên | 5A |
|  | Trần Vũ Phong | 5A |
|  | Vũ Song Vũ | 5A |
|  | Bùi Ngọc Diệp | 5B |
|  | Vũ Hải Đăng | 5B |
|  | Nguyễn Thị Bích Loan | 5B |
|  | Nguyễn Bùi Thành Long | 5B |
|  | Hoàng Thúy Nga | 5B |
|  | Trần Hải Phong | 5B |
|  | Vũ Thị Thu Phương | 5B |
|  | Đặng Minh Nguyên Vũ | 5B |
|  | Vũ Duy Minh | 5C |
|  | Bùi Lương Minh Khánh | 5C |
|  | Phạm Hoàng Long | 5C |
|  | Đinh Thị Thùy Linh | 5C |
|  | Vũ Uyên Trang | 5C |
|  | Trịnh Khánh Linh | 5C |
|  | Trần Hồng Ngọc | 5D |
|  | Nguyễn Minh Nguyệt | 5D |
|  | Nguyễn Khúc Cẩm Nhung | 5D |
|  | Lê Đăng Phúc | 5D |
|  | Đặng Việt Phương | 5D |
|  | Bùi Đức Tài Thịnh | 5D |
|  | Bùi Thị Ngọc Trâm | 5D |
|  | Đoàn Anh Tuấn | 5D |
|  | Đặng Quang Thức | 5D |
|  | Nguyễn Bảo Châu | 5E |
|  | Nguyễn Hương Giang | 5E |
|  | Nguyễn Thị Hương Giang | 5E |
|  | Đoàn Chí Kiên | 5E |
|  | Ngô Đặng Bảo Linh | 5E |
|  | Nguyễn Thị Trà My | 5E |
|  | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 5E |
|  | Nguyễn Nguyễn Linh Nhi | 5E |
|  | Phạm Vân Thùy | 5E |
|  | Lê Hải Thủy Vân | 5E |
|  | Lương Nguyễn Hà Vy | 5E |

*(Danh sách này có 169 học sinh)*

**DANH SÁCH HỌC SINH KHEN TỪNG MẶT**

*(Kèm theo Quyết định số 33/QĐ- THNB ngày 25/5/202023 của Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bình)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ tên** | **Lớp** |
|  | Đặng Tú Anh | 1A |
|  | Nguyễn Ngọc Bảo Anh | 1A |
|  | Ninh Thị Ngọc Huyền | 1A |
|  | Phạm Bảo Khang | 1A |
|  | Hoàng Trung Kiên | 1A |
|  | Trần Thị Kim Ngân | 1A |
|  | Nguyễn Như Ngọc | 1A |
|  | Nguyễn Thị Anh Thư | 1A |
|  | Nguyễn Minh Tú | 1A |
|  | Đồng Minh Tuấn | 1A |
|  | Đào Tuấn Vũ | 1A |
|  | Vũ Thị Mai Anh | 1B |
|  | Bùi Tuấn Đạt | 1B |
|  | Vũ Thị Ngọc Diệp | 1B |
|  | Bùi Nhật Lâm | 1B |
|  | Phạm Tiến Lộc | 1B |
|  | Nguyễn Hải Long | 1B |
|  | Nguyễn Trà My | 1B |
|  | Phạm Nguyên Khôi | 1B |
|  | Nguyễn Lâm Anh | 1B |
|  | Nguyễn Bình Nguyên | 1B |
|  | Bùi Tuấn Anh | 1C |
|  | Phạm Bảo Châu | 1C |
|  | Đặng Thanh Giang | 1C |
|  | Lê Thị Ánh Dương | 1C |
|  | Nguyễn Ngọc Bích Hảo | 1C |
|  | Bùi Trúc Ly | 1C |
|  | Vũ Quang Minh | 1C |
|  | Nguyễn Thị Huyền Trang | 1C |
|  | Nguyễn Bảo Trâm | 1C |
|  | Đồng Minh Anh | 2A |
|  | Nguyễn Linh Đan | 2A |
|  | Nguyễn Đức Hải | 2A |
|  | Vũ Tú Phong | 2A |
|  | Tạ Đình Đức Quang | 2A |
|  | Nguyễn Mai Phương | 2A |
|  | Nguyễn Quang Trung | 2A |
|  | Bùi Quốc Việt | 2A |
|  | Vũ Thị Mai Anh | 2B |
|  | Đặng Duy Anh | 2B |
|  | Lê Huyền My | 2B |
|  | Phạm Ngọc Linh Nhi | 2B |
|  | Vũ Công Hoàng Anh | 2B |
|  | Nguyễn Hải Minh | 2B |
|  | Trần Kim Anh | 2C |
|  | Nguyễn Ngọc Bảo | 2C |
|  | Phạm Khánh Giang | 2C |
|  | Nguyễn Hoàng Hải | 2C |
|  | Vũ Đức Tâm | 2C |
|  | Lương Phương Vy | 2C |
|  | Vũ Bình An | 2D |
|  | Nguyễn Bảo Châu | 2D |
|  | Vũ Duy Khánh | 2D |
|  | Lê Ngọc Linh | 2D |
|  | Lê Trần Bảo Minh | 2D |
|  | Vũ Lê Như Nguyệt | 2D |
|  | Nguyễn Thanh Trà | 2D |
|  | Trần Nguyên Khánh | 3A |
|  | Vũ Trần Khánh Linh | 3A |
|  | Trần Ngọc Gia Bảo | 3B |
|  | Đinh Ngọc Diệp | 3B |
|  | Phạm Cao Phong | 3B |
|  | Phạm Văn Phúc | 3B |
|  | Trần Quỳnh My | 3C |
|  | Vũ Ngọc Ánh | 4A |
|  | Nguyễn Kế Trường Giang | 4A |
|  | Vũ Phương Lan | 4A |
|  | Vũ Khánh Long | 4A |
|  | Nguyễn Nam Phong | 4A |
|  | Mai Thị Hiền Thục | 4A |
|  | Đặng Thế Vinh | 4A |
|  | Nguyễn Thị Thúy Vy | 4A |
|  | Hoàng Nguyễn Băng Di | 4B |
|  | Nguyễn Trường Giang | 4B |
|  | Phạm Bùi Gia Huy | 4B |
|  | Nguyễn Quỳnh Mai | 4B |
|  | Nguyễn Đăng Minh | 4B |
|  | Trần Bùi Bảo Nam | 4B |
|  | Vũ Mạnh Thương | 4B |
|  | Đặng Gia Bảo | 4C |
|  | Ngô Viết Danh | 4C |
|  | Đồng Gia Hân | 4C |
|  | Đinh Đức Phúc | 4C |
|  | Vũ Bảo Trâm | 4C |
|  | Vũ Hải Yến | 4C |
|  | Vũ Gia Bảo | 4D |
|  | Nghiêm Tiến Đức | 4D |
|  | Đỗ Bảo Hân | 4D |
|  | Trần Phương Thảo | 4D |
|  | Ngô Hoàng Hải Đăng | 4D |
|  | Hoàng Ngọc Hân | 4D |
|  | Vũ Thanh Hằng | 4D |
|  | Lê Bảo Lâm | 4D |
|  | Vũ Thị Tú Quyên | 4D |
|  | Đinh Việt Anh | 5A |
|  | Trần Thanh Trúc | 5A |
|  | Phạm Minh Thư | 5A |
|  | Vũ Lâm Anh | 5A |
|  | Vũ Ngọc Bảo Nhi | 5A |
|  | Vũ Chí Công | 5A |
|  | Cao Trung Kiên | 5A |
|  | Nguyễn Đăng Khôi | 5A |
|  | Trần Thế Bảo | 5B |
|  | Trần Lê Na Băng | 5B |
|  | Nguyễn Quốc Khánh | 5B |
|  | Nguyễn Anh Kiệt | 5B |
|  | Hoàng Bảo Ngọc | 5B |
|  | Nguyễn Thanh Phong | 5B |
|  | Nguyễn Xuân Phong | 5B |
|  | Đặng Phương Thúy | 5B |
|  | Vũ Quang Minh Vũ | 5B |
|  | Phạm Ngọc Mỹ | 5B |
|  | Bùi Hương Giang | 5C |
|  | Vũ Thị Kim Giang | 5C |
|  | Nguyễn Tuấn Hùng | 5C |
|  | Lê Thị Diệu Linh | 5C |
|  | Nguyễn Hà My | 5C |
|  | Bùi Quang Vinh | 5C |
|  | Đàm Đức Thắng | 5C |
|  | Nguyễn Minh Quân | 5C |
|  | Nguyễn Vũ Ngọc Hải | 5D |
|  | Hoàng Ngọc Hồng | 5D |
|  | Dương Ngọc Minh | 5D |
|  | Nguyễn Tiến Minh | 5D |
|  | Nguyễn Vũ Đan Ngọc | 5D |
|  | Phạm Minh Quân | 5D |
|  | Nguyễn Như Quỳnh | 5D |
|  | Nguyễn Thị Ngọc Thanh | 5D |
|  | Nguyễn Bảo Trân | 5D |
|  | Vũ Anh Hào | 5E |
|  | Nguyễn Ngọc Hiền | 5E |
|  | Bùi Huy Hoàng | 5E |
|  | Nguyễn Trung Kiên | 5E |
|  | Đồng Diệu Ngọc | 5E |
|  | Dương Phương Thảo | 5E |
|  | Phạm Ngọc Hà | 5E |

*(Danh sách này có 136 học sinh)*

**DANH SÁCH LỚP, CHI ĐỘI ĐƯỢC KHEN THƯỞNG**

*(Kèm theo Quyết định số số 33/QĐ- THNB ngày 25/5/202023 của Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bình)*

Lớp Xuất sắc:

Lớp Tốt :