|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT**  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM***Mẫu 03***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  |

**DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN**

**CÓ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

**Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật – Đại học Đà Nẵng**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NĂM SINH** | **HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ** | **ĐƠN VỊ** | **GHI CHÚ** |
|  | Lê Viết Tiến | 2000 | 20 Đặng Tử Kính, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Công Dương | 2000 | 36 An Hải Bắc 6, Sơn Trà Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Đức Huy | 2002 | K130 H22/15 Điện Biên phủ,phường Chính Gián, quận Thanh Khê,TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Võ Thị Như Ý  | 2001 | Hòa Ninh – Hòa Vang – Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Văn Linh | 2000 | Tổ 86, 58 nam thọ 1, thọ quang, sơn trà, đà nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Quang Vinh | 2000 | Tổ 5 ,thôn Quang Châu,xã Hòa Châu,huyện Hòa Vang,tp Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Quang Huy | 2000 | Số 41 Lỗ Giáng 2, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Huỳnh Trí Trung | 2000 | Tổ 29 phường Mỹ An,quận Ngũ Hành Sơn,thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Phạm văn Hoàng Ân | 2000 | Số nhà 22 , Tổ 48, Phường Chính gián, Quận Thanh Khê , TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Phạm Đình Trí | 2000 | Tổ 14 , H55/07 , K172 Tô Hiệu , P.Hoà Minh-Q.Liên Chiểu-TP.Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Huỳnh Thị Mỹ Duyên | 2000 | Tổ 37, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Lê Minh Anh | 2000 | 69/35 Lý Thái Tổ, Thanh Khê, Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Anh Phương | 2000 | Thôn Trước Đông - Xã Hòa Nhơn - Huyện Hòa Vang - TP. Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Lê Đăng Khoa  | 2000 | Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Hồ Minh Thắng | 2000 | Số 4 Trần Văn Giàu, xã Hòa Vang, huyện Hòa Châu, TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trương Văn Quang Minh | 2000 | Tổ 34, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Đặng Việt Anh | 2000 | K52/1 Đinh Tiên Hoàng, Tổ 47, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Sỹ Dũng | 2000 | Tổ 26, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Phạm Văn Sang | 2000 | Tổ 24, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Mai Hoàng Quý Thông | 2000 | Tổ 36, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Lê Công Thiện | 2000 | Tổ 16, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lê, TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Thanh Phúc | 2000 | Tổ 77, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Thành Huy | 2000 | Tổ 1, An Hải Đông, Sơn Trà, TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Văn Bình | 2000 | 69 tốt động - hòa minh - liên chiểu - tp đà nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Đại Thắng | 2000 | Thôn Giáng Nam 2,Hòa Phước, Hòa Vang, tp. Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Xuân Phúc | 2001 | P.105, Chung cư 1, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Huỳnh Như Lành  | 2001 | Thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, tp Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Lê Trung Hậu | 2001 | Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Tuấn | 2001 | Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Văn sang  | 2001 | Tổ 68 phường mỹ an quận Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng  | ĐHSPKT |  |
|  | Huỳnh Thị Diễm Thúy | 2000 | Tổ 5, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Ngọc Long | 2000 | 89 Nguyễn Giản Thanh, Tổ 89, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Thuỷ | 2000 | Thôn Trước Đông, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, tp Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Võ Hoàng Nga | 2000 | H6/04 k377 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  | ĐHSPKT |  |
|  | Lê Trọng Tiến | 2000 | Tổ 3, phường hòa hiệp nam, quận liên chiểu, thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Lê Đặng Minh Thắng | 2000 | 76 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Phước Gia Bảo  | 2000 | 23 Dương Quảng Hàm, tổ 72, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng  | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Hoài Thanh | 2000 | Tổ 36 Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | HUỲNH ANH KHOA | 1999 | Phường Hòa Cường, bắc quận Hải Châu, tp Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | TRẦN VIẾT NHẬT | 1999 | Phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, tp Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Quang Chiến  | 2001  | Thôn Xuân Phú, xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang Tp Đà Nẵng. | ĐHSPKT |  |
|  | Huỳnh Công Sỷ | 1999 | Tổ 26, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Minh Hiếu | 2001 | k141/15 Trần Xuân Lê, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Lê Đại Dương | 2000 | An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Văn Hoàn Duy | 2000 | Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Tuấn Kiệt | 2002 | 97 Cao xuân Dục, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng  | ĐHSPKT |  |
|  | Mai Thị Nga | 2002 | Tổ 4, Thôn 5, Xã Hòa Khương, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Văn Khang | 2000 | 05 Ca Văn Thịnh, Tổ 56, Phường Hòa Cương Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng  | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Tiến Kiên | 2002 | 64 đường Hòa Bình 5, Tổ 38, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Hồ Quang Phúc  | 2002 | K196/14 Nguyễn Công Trứ, Tổ 4, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, TP Đà nẵng  | ĐHSPKT |  |
|  | Phạm Thảo Linh | 2001 | Tổ 34, Hòa An, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Ngô Trọng Nghĩa | 2000 | Tổ 18 Phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Võ Nguyễn Thiện Anh | 2000 | K62.78 Nguyễn Phan Vinh. Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Huỳnh Văn Sĩ | 2000 | Thôn Phò Nam,xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Anh Nhân | 2000 | Tổ 26 p. Hoà Thuận Đông, q. Hải Châu, TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Ngọc Tín | 2000 | Thôn Quan Châu, xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, TP ĐN | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Ngọc Huy | 2000 | 696 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Bạch Trung Kiên | 2000 | 50 Thanh Hải, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Huỳnh Phi Long | 2000 | Thành Phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Đình Vinh | 2002 | Thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Tài | 2002 | 06 Trần Văn Cẩn, tổ 50 phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Văn Việt | 2002 | Tổ 5, Thôn Lệ Sơn 2, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang, Thành Phố Đà Nẵng   | ĐHSPKT |  |
|  | Lê Tự Trung Tín | 2002 | K392/h16c/12 Trưng Nữ Vương, tổ 24, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Lê Hoàng | 2002 | Tổ 29, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Đắc Đạt | 2002 | Tổ 98,Phường Xuân Hà,Quận Thanh Khê,Thành Phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Minh Huy | 2002 | Tổ 83 , Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ , TP. Đà Nẵng  | ĐHSPKT |  |
|  | Lê Phan Đức Anhl | 2002 | Tổ 24, Tân Chính, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Lưu Minh Hậu | 2002 | Tổ 31, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Đình Thi | 2001 | Thôn Phước Thuận Phước Hậu, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Quang Chiến | 2001  | Thôn Xuân Phú, xã Hoà Sơn,Huyện Hoà Vang . Tp Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Phạm Ngọc Anh | 2001 | Phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trương Hoàng Anh | 2002 | Phường Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Duy Vinh  | 2002 | 113 Nguyễn Hiền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Lê Hữu Thọ | 2002 | Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Phạm Công Hoàng  | 2002 | 36 Đặng Văn Ngữ , Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Hồ Công Hiếu | 2002 | 304 Văn Tiến Dũng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Nguyễn Tấn Long  | 2002 | Tổ 23b, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | trần ngọc thạnh | 2002 | 17 trung đồng, thôn miếu bông, xã hòa phước ,huyện hòa vang, thành phố đà nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Lê văn thanh | 2002 | k70/69 Bùi tá hán , phường Khuê mỹ, quận ngũ hành sơn, tp Đà nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Hồ Quốc Hùng | 2002 | Phong Hoà, Phong Điền, Thừa Thiên Huế | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Minh Hùng | 2002 | Khối phố tứ ngân, phường Điện Ngọc,thị xã Điện Bàn,Quảng Nam | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Văn Hoài Phong | 2002 | Thôn túy loan tây 1 , xã hòa phong , huyện hòa vang , thành phố đà nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Lê Trương Khang | 2002 | Tổ 194 , Xã Hoà Minh,Quận Liên Chiểu,Thành Phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Lê Trần Tín | 2002 | thôn hà dục tây, đại lãnh, đại lộc , quảng nam | ĐHSPKT |  |
|  | Phan Phước Trường | 2002 | Thôn Tân Thành, xã Điện Phong, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam | ĐHSPKT |  |
|  | PHẠM VIẾT VINH | 2002 | Thôn Liên Hải ,phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn ,tỉnh Thanh Hóa | ĐHSPKT |  |
|  | HUỲNH TRỌNG PHÚ | 2002 | TDP. An Trường,P. Phổ Ninh,TX. Đức Phổ,Tỉnh Quảng Ngãi. | ĐHSPKT |  |
|  | NGUYỄN HỒNG SƠN | 2002 | Xã Bình Hải, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | ĐHSPKT |  |
|  | PHẠM NGỌC VIỆT | 2002 | Xóm 3 thôn 3 Xã măng tô Huyện tánh linh Tỉnh Bình thuận | ĐHSPKT |  |
|  | Đoàn văn khánh | 2002 | Xã bình thạnh, huyện bình sơn. Tỉnh quãng ngãi | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Thế Vỷ | 2002 | Xã Bình Phước, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi | ĐHSPKT |  |
|  | Huỳnh Công Sỷ  | 1999 | Huỳnh Công Sỷ 1999 tổ 26, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Quang Linh | 1996 | Hoà Khương – Hoà Vang – Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Đặng Hữu Tài | 1998 | 61 Lư Giang, Hoà Xuân- Cẩm lệ - Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Hồ Xuân Tùng | 2002 | K112/25 Trần Cao Vân | ĐHSPKT |  |
|  | Châu Văn Thái | 2002 | K134/1/ Nguyễn Như Hạnh, Hoà Minh – Liên Chiểu – Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Anh Thắng | 2002 | P308 tổ 9 chung cư 2a, Hoà Thọ Đông – Cẩm Lệ - Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Ngọc Thông | 2002 | Hoà Hiệp Nam – Liên Chiểu – Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Nguyễn Tấn Long  | 2002 | Tổ 23b, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | trần ngọc thạnh | 2002 | 17 trung đồng, thôn miếu bông, xã hòa phước ,huyện hòa vang, thành phố đà nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Lê văn thanh | 2002 | k70/69 Bùi tá hán , phường Khuê mỹ, quận ngũ hành sơn, tp Đà nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Văn Hoài Phong | 2002 | Thôn túy loan tây 1 , xã hòa phong , huyện hòa vang , thành phố đà nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Lê Trương Khang | 2002 | Tổ 194 , Xã Hoà Minh,Quận Liên Chiểu,Thành Phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Văn Thống | 2002 | 766 Tôn Đức Thắng, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, tp Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Võ Đức Lương | 2002 | Tổ 10, phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, tp Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Huỳnh Anh Quân | 2002 | Tổ 36 Hoà Khê, Thanh Khê, tp Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Võ Văn Tuấn | 2002 | Tổ 74, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng  | ĐHSPKT |  |
|  | Ngô Văn Quang Minh | 2000 | H02/23 K61 Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Lê Đặng Minh Triết | 2000 | 76 Lê Đình Lý, Tổ 48, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Lê Nguyễn Quang Kiệt | 2000 | 29 Lê Thị Hồng Gấm, Tổ 101, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Quang Nghĩa | 2000 | 92/06/78 Đinh Tiên Hoàng, Tổ 105 Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng  | ĐHSPKT |  |
|  | Ngô Văn Quang Minh | 2000 | H02/23 K61 Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Lê Đặng Minh Triết | 2000 | 76 Lê Đình Lý, Tổ 48, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Lê Nguyễn Quang Kiệt | 2000 | 29 Lê Thị Hồng Gấm, Tổ 101, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Quang Nghĩa | 2000 | 92/06/78 Đinh Tiên Hoàng, Tổ 105 Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng  | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Văn Hào | 2001 | Tổ 1,Bắc An,Hoà Tiến,Hoà Vang,Đà NẴng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Đình Minh Toàn | 2001 | 121 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Thái Quang Mạnh | 2001 | Tổ 46 - Hòa Khánh Nam - Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trương Quốc Khánh | 2001 | Tổ 66 - Hoà khê - Quận Thanh Khê - TP. Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Phạm Tấn Ngọc | 2001 | Tổ 44 - Hòa Hiệp Nam - Liên Chiểu - Đà nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Hoàng Phan Tuấn Dũng | 2000 | Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Lê Thị Tiểu Kha | 2000 | Tổ 20, Phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Trần Anh Khoa | 2000 | Tổ 21, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Võ Đình Hoàng Long | 2000 | 16 Tố Hữu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Mai Văn Phước | 2000 | Tổ 2, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Gia Phước | 2000 | 26 Khương Hữu Dụng, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Đặng Công Phương | 2000 | Tổ 6, thôn Tuý Loan Đông 2, xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Nhã Trúc | 2000 | Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Hữu Tuấn | 2000 | Tổ 44, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Hoàng Phan Tuấn Dũng | 2000 | Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Lê Thị Tiểu Kha | 2000 | Tổ 20, Phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Trần Anh Khoa | 2000 | Tổ 21, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Võ Đình Hoàng Long | 2000 | 16 Tố Hữu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Mai Văn Phước | 2000 | Tổ 2, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Trần Gia Phước | 2000 | 26 Khương Hữu Dụng, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Đặng Công Phương | 2000 | Tổ 6, thôn Tuý Loan Đông 2, xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Nhã Trúc | 2000 | Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Hữu Tuấn | 2000 | Tổ 44, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Nguyễn Xuân Đại | 2000 | 458B Tôn Đức Thắng - Phường Hòa Khánh Nam - Quận Liên Chiểu - Tp. Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |
|  | Võ Anh Khoa | 2000 | 26 Tiên Sơn 9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng | ĐHSPKT |  |