# DỮ LIỆU cho sẵn: Word, PowerPoint, Excel

**Mã đề: NAICT-019**

Ngày:........../........../.................

Tiểu sử Đại thi hào Nguyễn Du

Nguyễn Du tên chữ là Tố Như, tên hiệu là Thanh Hiên, sinh ngày mồng 3 tháng 1 năm (1766) tức ngày 23 tháng 11 năm Ất Dậu, tại phường Bích Câu - Thăng Long. Quê ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nguyễn Du xuất thân trong một gia đình quý tộc, nhiều đời làm quan to dưới triều vua Lê, chúa Trịnh. Đó là một gia đình có truyền thống yêu chuộng văn chương và nghệ thuật.

Cha là ông là Nguyễn Nghiễm, sinh ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, tên tự Hy Di, hiệu Nghi Hiên, có biệt hiệu là Hồng Ngự cư sĩ đậu Nhị giáp tiến sĩ, làm quan đến chức Đại tư đồ (Tể tướng), tức Thượng thư bộ hộ triều Lê. Mẹ là bà Trần Thị Tần (1740 - 1778), con gái một người làm chức Câu kế, quê làng Hoa Thiều, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du (Đông Ngàn), xứ Kinh Bắc, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Bà Tần là vợ thứ ba của Nguyễn Nghiễm, bà có tài hát xướng. Năm Đinh Hợi (1767), khi Nguyễn Du mới một tuổi, Nguyễn Nghiễm được thăng Thái tử Thái bảo, Hàm tòng nhất phẩm, tức Xuân Quận công nên Nguyễn Du thời đó sống trong giầu sang phú quý.

Năm Giáp Ngọ (1774), cha Nguyễn Du được phong chức Tể tướng, cùng Hoàng Ngũ Phúc đi đánh chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Từ thời gian này Nguyễn Du chịu nhiều mất mát: Năm 1775 anh trai cùng mẹ là Nguyễn Trụ (sinh 1757) qua đời, Năm 1776 (Bính Thân) cha Nguyễn Du qua đời,… (trích từ nguồn: Internet)



DANH SÁCH BẢNG ĐIỂM

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Quê quán | Điểm thi |  |  | Điểm trung bình | Xếp loại | Xếp thứ hạng |
|  |  |  |  | Văn | Sử | Địa |  |  |  |
| 1 | Lê Thị Hoài Anh | 30/04/2002 | Đô Lương | 8 | 9 | 9 | ? | ? | ? |
| 2 | Hoàng Thị Dung | 01/05/2002 | Anh Sơn | 4 | 5 | 7 | ? | ? | ? |
| 3 | Lê Mạnh Cường | 10/01/2002 | TP Vinh | 3 | 4 | 5 | ? | ? | ? |
| 4 | Hoàng Thị Linh Đan | 11/05/2001 | Cửa Lò | 8 | 9 | 9 | ? | ? | ? |
| 5 | Lê Ngọc Anh Tuấn | 10/03/2002 | Nghi Lộc | 10 | 9 | 9 | ? | ? | ? |
| 6 | Đặng Xuân Vinh | 08/04/2002 | Diễn Châu | 3 | 4 | 5 | ? | ? | ? |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điểm trung bình cao nhất |  | ? |  |  |  |  |  |  |
|  | Điểm trung bình thấp nhất |  | ? |  |  |  |  |  |  |