**DANH SÁCH BÀI THI KÝ ỨC SƯ PHẠM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên | Đơn vị | Số bài | | Ghi chú |
| SV | CB |
|  | Đặng Thị Huyền | Tiếng Pháp | 01 |  | 06 bài |
|  | Vũ Thu Hà | - | 01 |  |
|  | Mai Thị Trang | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Thị Trâm | - | 01 |  |
|  | Vũ Thị Tú Oanh | - | 01 |  |
|  | Trần Lan Hương | - | 01 |  |
|  | Lê Thu Ngân | GDTH | 01 |  | 14 bài |
|  | Nguyễn Viết Thông | - | 01 |  |
|  | Hoàng Thị Ngọc Mai | - | 01 |  |
|  | Kim Thị Thu | - | 01 |  |
|  | Hà Thị Nhung | - | 01 |  |
|  | Đặng Thị Bích Phượng | - | 01 |  |
|  | Bùi Hà Trang | - | 01 |  |
|  | An Thị Huyền | - | 01 |  |
|  | Hoàng Thị Khánh Linh | - | 02 |  |
|  | Nguyễn Minh Châu | - | 01 |  |
|  | Phạm Thị Kim Huệ | - | 01 |  |
|  | Trịnh Phương Thảo Ly | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Thủy | - | 01 |  |
|  | Mai Mỹ Anh | QLGD | 01 |  | 01 bài |
|  | Trần Thị Thùy Dung | GDMN | 01 |  | 02 bài |
|  | Đỗ Thị Hồng Nhung | - | 01 |  |
|  | Vũ Thị Ngọc Ánh | Sinh học | 01 |  | 02 bài |
|  | Vũ Hải Đăng | - | 01 |  |
|  | Bế Thị Thu | Địa lý | 01 |  | 17 bài |
|  | Trần Thị Hồng Nhung | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Thị Hường | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Thị Khánh Linh | - | 01 |  |
|  | Trịnh Quang Thạch | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Hữu Thắng | - | 01 |  |
|  | Lê Dương Ngọc Tú | - | 01 |  |
|  | Trần Thanh Thảo | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Thị Nhật Anh | - | 01 |  |
|  | Phùng Quỳnh Trang  Chu Thị Hương Giang | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Thị Huyền Vy | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Thị Giang | - | 01 |  |
|  | Hồ Thị Nhung  Nguyễn Minh Ngọc | - | 01 |  |
|  | Trần Hà Vy | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Thị Hiền | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Thu Hương | - | 01 |  |
|  | Tạ Phạm Hà Linh | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Đình Tùng | Hóa học | 01 |  | 06 bài |
|  | Nguyễn Thị Sông Hương | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Văn Thịnh | - | 01 |  |
|  | Dương Thị Mỹ Linh  Nguyễn Thị Bích Phượng | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Công Điệp Hoàng | - | 01 |  |
|  | Bùi Văn Sơn | - | 01 |  |
|  | Tập thể Giảng viên 8X | LLCT-GDCD |  | 01 | 04 bài |
|  | Nhóm 04 sinh viên | - | 01 |  |
|  | Nhóm 05 SV | - | 01 |  |
|  | Nhóm 05 SV | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Hữu Quyết | Triết học | 01 |  | 03 bài |
|  | Nguyễn Thanh Hà | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Tiến Nam | - | 01 |  |
|  | Phạm Thu Hương | Trường NTT | 01 |  | 06 bài |
|  | Trần Thị Thúy | - | 01 |  |
|  | Võ Mai Linh | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Thị Diệu Khanh | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Minh Hằng | - | 01 |  |
|  | Đỗ Thị Hương Giang | - | 01 |  |
|  | Nhóm SVK70 | Toán - Tin | 01 |  | 07 bài |
|  | Đinh Thị Ngọc | - | 01 |  |
|  | Khúc Thị Hà Linh | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Thị Bích Ngọc | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Mạnh Hoàng | - | 01 |  |
|  | Vũ Đức Minh | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Thị Thúy Chinh | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Quý Thịnh | Vật lý | 01 |  | 03 bài |
|  | Bùi Minh Quân | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Thị Cẩm Sơn | - | 01 |  |
|  | Cù Thị Thu Thủy | Tiếng Anh |  | 01 | 05 |
|  | Nguyễn Thị Kim Ngân | - |  | 01 |
|  | Đỗ Thị Phi Nga | - |  | 01 |
|  | Hoàng Phương Anh | - | 01 |  |
|  | Nguyễn Thu Trà | - | 01 |  |

**Tổng 75 bài:**

- 04 bài của Cán bộ (01 bài khoa LLCT-GDCD, 03 bài khoa Tiếng Anh).

- 71 bài của sinh viên