**5. Kết quả xếp loại chung**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **STT** | **SBD** | **Họ tên GV** | **Bộ môn** | **Kết quả**  |
| **Đạt** | **Không đạt** |
| 1 | 192001 | Nguyễn Thị Ngọc | Hà | Văn | x |  |
| 2 | 192002 | Lê Quốc | Hòa | Văn | x |  |
| 3 | 192003 | Đào Thị  | Thanh | Văn | x |  |
| 4 | 192004 | Phạm Thị | Cầm | Văn | x |  |
| 5 | 192005 | Lê Văn  | Bình | Toán | x |  |
| 6 | 192006 | Nguyễn Đình  | Định | Toán | x |  |
| 7 | 192007 | Trần Mỹ  | Phúc | Toán | x |  |
| 8 | 192008 | Phan Văn  | Trọng | Toán | x |  |
| 9 | 192009 | Lê Quang | Phúc | Lý | x |  |
| 10 | 192010 | Nguyễn Thị | Hồng | Lý |  | x |
| 11 | 192011 | Nguyễn Quốc  | Phong | Tin | x |  |
| 12 | 192012 | Võ Đức | Toàn | Tin | x |  |
| 13 | 192013 | Trần Thị Thu | Thủy | Nghề | x |  |
| 14 | 192014 | Bùi Thị Kim  | Hoa | Hóa | x |  |
| 15 | 192015 | Nguyễn Quỳnh Mai | Phương | Hóa | x |  |
| 16 | 192016 | Võ Bích | Ngọc | T Anh | x |  |
| 17 | 192017 | Nguyễn Thị  | Văn | T Anh |  | x |
| 18 | 192018 | Hồ Thị Thanh | Nhàn | T Anh | x |  |
| 19 | 192019 | Trần Thị Phương | Thảo | T Anh | x |  |
| 20 | 192020 | Châu Thị Ngọc  | Bích | T Anh | x |  |
| 21 | 192021 | Nguyễn Thị Ngọc | Tuyết | Địa | x |  |
| 22 | 192022 | Huỳnh Thị Kim | Ngân | Địa | x |  |
| 23 | 192023 | Võ Thị Thùy | Trang | Sinh | x |  |
| 24 | 192024 | Nguyễn Hoàng |  Hà | CN | x |  |
| 25 | 192025 | Trương Thị Thu | Trang | Sử-GDCD | x |  |
| 26 | 192026 | Nguyễn Gia | Trung | Sử-GDCD | x |  |
| 27 | 192027 | Lường Lan | Anh | TD-QP | x |  |