**(Mẫu)**

**BẢN TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SINH VIÊN THAM GIA**

**BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ**

**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

**LỚP**…………60TH2……………….**KHOA**………………CNTT…………………….

1. **Sỹ số sinh viên trong lớp:**……………………………74……………………………
2. **Số lượng sinh viên đã tham gia bầu cử :..**37……………………
3. **Danh sách sinh viên tham gia bầu cử:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã**  **sinh viên** | **Họ tên sinh viên** | **Địa điểm bầu cử** | **Tham gia bầu cử**  *(ký xác nhận vào cột dưới đây)* | | **Ghi rõ lý do,**  **nếu không đi bầu cử** |
| **Có** | **Không** |
| 1 | 1851061696 | Đỗ Quang Anh |  |  | X |  |
| 2 | 1851061343 | Nguyễn Thị Vân Anh | 2 | V |  |  |
| 3 | 1851061710 | Nguyễn Tuấn Anh |  |  | X |  |
| 4 | 1851061766 | Vũ Ngọc Bội | 2 | V |  |  |
| 5 | 1851061985 | Đỗ Quyết Chiến |  |  | X |  |
| 6 | 1851061657 | Nguyễn Đức Chính | 2 | V |  |  |
| 7 | 1851061830 | Nguyễn Công Cường |  |  | X |  |
| 8 | 1851061401 | Phạm Thị Diệp |  |  | X |  |
| 9 | 1851060130 | Phạm Tiến Dũng | 2 | V |  |  |
| 10 | 1851061714 | Thân Mạnh Dũng |  |  | X |  |
| 11 | 1851061789 | Trịnh Minh Dũng | 2 | V |  |  |
| 12 | 1851061813 | Nguyễn Đức Duy |  |  | X |  |
| 13 | 1851061693 | Nguyễn Khánh Duy |  |  | X |  |
| 14 | 1851061699 | Phạm Ngọc Duy |  |  | X |  |
| 15 | 1851062010 | Nguyễn Chung Đỉnh | 2 | V |  |  |
| 16 | 1851061695 | Trần Công Định |  |  | X |  |
| 17 | 1851061832 | Vũ Duy Đoàn |  |  | X |  |
| 18 | 1851061920 | Nguyễn Đức Hải |  |  | X |  |
| 19 | 1851061589 | Trần Văn Hải | 2 | V |  |  |
| 20 | 1851061601 | Cao Minh Hiếu |  |  | X |  |
| 21 | 1851061351 | Nguyễn Sỹ Hiếu |  |  | X |  |
| 22 | 1851061981 | Bùi Duy Hoàng | 2 | V |  |  |
| 23 | 1851061986 | Đinh Văn Hoàng |  |  | X |  |
| 24 | 1851060064 | Vũ Ngọc Hùng | 2 | V |  |  |
| 25 | 1851060602 | Nguyễn Phú Huy |  |  | X |  |
| 26 | 1851061400 | Phùng Quang Huy | 2 | V |  |  |
| 27 | 1851060082 | Tạ Hữu Hưng |  |  | X |  |
| 28 | 1851061713 | Đỗ Thị Khanh |  |  | X |  |
| 29 | 1851061673 | Nguyễn Cường Khôi | 2 | V |  |  |
| 30 | 1851061565 | Nguyễn Trọng Kính |  |  | X |  |
| 31 | 1851061776 | Bùi Thị Thúy Lành | 2 | V |  |  |
| 32 | 1851061375 | Phùng Văn Lập | 2 | V |  |  |
| 33 | 1851061441 | Trần Thị Thu Liễu |  |  | X |  |
| 34 | 1851061363 | Lê Thị Thanh Loan |  |  | X |  |
| 35 | 1851061777 | Đào Hoàng Long |  |  | X |  |
| 36 | 1851061978 | Nguyễn Thành Long |  |  | X |  |
| 37 | 1851061513 | Trịnh Vinh Long |  |  | X |  |
| 38 | 1851060518 | Nguyễn Thành Lợi | 2 | V |  |  |
| 39 | 1851061895 | Nguyễn Tuấn Mạnh | 2 | V |  |  |
| 40 | 1851061496 | Nguyễn Quang Minh | 2 | V |  |  |
| 41 | 1851061807 | Phạm Hải Nam |  |  | X |  |
| 42 | 1851061767 | Nguyễn Trung Nguyên | 2 | V |  |  |
| 43 | 1851061560 | Phan Huy Nguyên | 2 | V |  |  |
| 44 | 1851061474 | Bùi Toại Nguyện | 2 | V |  |  |
| 45 | 1851061425 | Nguyễn Trần Mai Nhi |  |  | X |  |
| 46 | 1851061721 | Đoàn Thị Thúy Nhung | 2 | V |  |  |
| 47 | 1851061682 | Hoàng Triệu Phú |  |  | X |  |
| 48 | 1851061471 | Nguyễn Văn Quang | 2 | V |  |  |
| 49 | 1851061520 | Tào Phương Quỳnh | 2 | V |  |  |
| 50 | 1851061983 | Nguyễn Văn Sang | 2 | V |  |  |
| 51 | 1851061847 | Nguyễn Trường Sơn | 2 | V |  |  |
| 52 | 1851061672 | Vũ Thái Sơn |  |  | X |  |
| 53 | 1851060027 | Nguyễn Tiến Tài |  |  | X |  |
| 54 | 1851061446 | Tô Quốc Tài |  |  | X |  |
| 55 | 1851061464 | Bùi Văn Tâm |  |  | X |  |
| 56 | 1851060475 | Nguyễn Minh Thành | 2 | V |  |  |
| 57 | 1851060111 | Nguyễn Thị Mỹ Thành | 2 | V |  |  |
| 58 | 1851060117 | Nguyễn Xuân Thành | 2 | V |  |  |
| 59 | 1851061865 | Ngô Quang Thắng |  |  | X |  |
| 60 | 1851061596 | Ninh Ngọc Thắng |  |  | X | Phiếu cấp ở địa phương, nhưng đang trên HN |
| 61 | 1851060458 | Trần Quang Thịnh | 2 | V |  |  |
| 62 | 1851061405 | Âu Văn Thông | 2 | V |  |  |
| 63 | 1851061940 | Phạm Văn Tiến | 2 | V |  |  |
| 64 | 1851061490 | Bùi Trọng Tiệp | 2 | V |  |  |
| 65 | 1851061517 | Hoàng Bảo Trung |  |  | X |  |
| 66 | 1851061423 | Nguyễn Tiến Trường |  |  | X |  |
| 67 | 1851061742 | Đào Sỹ Tú | 2 | V |  |  |
| 68 | 1851061745 | Nguyễn Thế Ngọc Tú | 2 | V |  |  |
| 69 | 1851061547 | Lưu Mạnh Tuấn |  |  | X |  |
| 70 | 1851061445 | Đinh Công Tuyền | 2 | V |  |  |
| 71 | 1851061973 | Đàm Đức Việt | 2 | V |  |  |
| 72 | 1851061524 | Phạm Thanh Vinh | 2 | V |  |  |
| 73 | 1851061889 | Nguyễn Đình Vũ | 2 | V |  |  |
| 74 | 1851062599 | Nguyễn Đình Vũ |  |  | X |  |

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021

Người lập danh sách

(Ký và ghi rõ họ tên)

***Ghi chú về cách ghi địa điểm bầu cử:***

***- Ghi số 1: nếu bỏ phiếu tại trường***

***- Ghi số 2: nếu bỏ phiếu tại địa phương***