|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ CUỘC THI SV VỚI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO, Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP NĂM 2020** | | | |
| **STT** | **Tác giả** | **Lớp** | **Tên dự án** |
| 1 | Đàm Thu Trang | ĐHHS2 | Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại nhà |
| 2 | Nguyễn Linh Chi | ĐHCQ 13F | Health Diet - Ứng dụng theo dõi, kiểm soát cân nặng |
| 3 | Phạm Thị Vinh | ĐHCQ 13F |
| 4 | Nguyễn Hồng Nhung | ĐHCQ 13F |
| 5 | Phạm Thị Kim Yến | ĐHCQ 13F |
| 6 | Dương Thị Lệ | ĐHCQ 13F |
| 7 | Nguyễn Thùy Linh | ĐHCQ 15D | Trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà Health life |
| 8 | Trần Xuân Ảnh | ĐHCQ 15D |
| 9 | Đỗ Thị Hồng Nhung | ĐHCQ 15D |
| 10 | Nguyễn Trịnh Quốc Tuấn | ĐHCQ 15D |
| 11 | Nguyễn Thị Trang | ĐHCQ 14D | Kinh doanh trà tranh online |
| 12 | Nguyễn Thanh Phương | ĐHCQ 13A | Dịch vụ chăm sóc sức khỏe du lịch Travel health care servie |
| 13 | Lê Thị Mai | ĐHCQ 13A |
| 14 | Lê Thị Ngân | ĐHCQ 13F | Phòng trà sinh viên |
| 15 | phan Thị nhật | ĐHCQ 13D |
| 16 | Lê Thị Ngọc Anh | ĐHCQ 13C |
| 17 | Trần Đức Lộc | ĐHCQ 13B | Vòng tay theo dõi sức khỏe cho trẻ em |
| 18 | Trần Khánh Linh | ĐHCQ 13B |
| 19 | Trần Mỹ Linh | ĐHCQ 13B |
| 20 | Nguyễn Hương Linh | ĐHCQ 13B |
| 21 | Lại Thị Thùy Vân | ĐHCQ 13E | Chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh tại nhà |
| 22 | Hoàng Thị Kim Tuyến | ĐHCQ 13E |
| 23 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | ĐHCQ 15B | Dinh dưỡng đúng cho mọi người |
| 24 | Kiều Văn Vũ | ĐHCQ 15B |
| 25 | Trần Thu Hà | ĐHHS3 | Kinh doanh các sản phẩm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ |
| 26 | Nguyễn Phượng Anh | ĐHHS3 |
| 27 | Cao Thị Thuận | ĐHHS3 |
| 28 | Lê Thị Thu Thảo | ĐHHS3 |
| 29 | Lê Vân Hương | ĐHHS3 |
| 30 | Nguyễn Quang Huy | ĐHCQ 15C | Quán ăn vặt đường phố với giá sinh viên |
| 31 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | ĐHCQ 15C |
| 32 | Phan Thị Hoàng Minh | ĐHCQ 15C |
| 33 | Đỗ Thị Xuân Thanh | ĐHCQ 15C |
| 34 | Nguyễn Ninh Chi | ĐHCQ 15C |
| 35 | Nguyễn Thị Nguyên | ĐHCQ 13H | Mẹ thông thái |
| 36 | Trần Thị Thúy Hằng | ĐHCQ 15G | Kinh doanh bánh trung thu Homemade |
| 37 | Phan Thị Thu Hoài | ĐHCQ 15G |
| 38 | Đỗ Thị Nhật Lệ | ĐHCQ 15G |
| 39 | Bùi Thị Thúy Ngân | ĐHCQ 13A | Cà phê tâm lý |
| 40 | Vũ Thị Dung | ĐHCQ 13A |
| 41 | Hoàng Thị Vân Anh | ĐHCQ 14A | Nutrition For Children |
| 42 | Nguyễn Thị Kim Anh | ĐHCQ 14A |
| 43 | Nguyễn Thị Thu Hà | ĐHCQ 14A |
| 44 | Lê Thị Huyền Trang | ĐHCQ 14A |
| 45 | Dương Thị Minh Thúy | ĐHCQ 14B |
| 46 | Nguyễn Thị Thơm | ĐHCQ 14B | Thành lập Khoa Lão khoa ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
| 47 | Nguyễn Diệu Linh | ĐHCQ 14B |
| 48 | Ngô Thị Nga | ĐHCQ 14E | Thành lập câu lạc bộ nghiên cứu khoa học Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định |
| 49 | Nguyễn Thị Minh Hồng | ĐHCQ 14E |
| 50 | Trần Kim Liên | ĐH DD 1A | Tạo ứng dụng "Cứu trợ máu" (ứng dụng hỗ trợ mọi người dân cần máu trong trường hợp khẩn cấp) |
| 51 | Bùi Thị Bích Ngân | ĐHCQ 13A | Cà phê tâm lý |
| 52 | Vũ Thị Dung | ĐHCQ 13A |
| 53 | Vũ Thị Diễm Quỳnh | ĐHHS4 | Tắm bé, mát xa bà bầu trước và sau sinh |
| 54 | Phạm Ngọc Minh | ĐHCQ 15A |
| 55 | Nguyễn Thị Thùy Linh | ĐHCQ 15D |
| 56 | Nguyễn Linh Chi | ĐHCQ 13F | Bayby lover - ứng dụng theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em |
| 57 | Bùi Khắc Đạt | ĐHCQ 13F |
| 58 | Nguyễn Văn Tuyến | ĐHCQ 13F |
| 59 | Hoàng Trung Hiếu | ĐHCQ 13F |
| 60 | Đàm Thu Trang | ĐHCQ 13F |
| 61 | Vũ Đình Cường | ĐHCQ 13C | Thang máy văn minh |
| 62 | Vương Thị Trang | ĐHCQ 13G | Xây dựng mô hình phát triển sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại tỉnh Nam Định dựa vào gia đình và cộng đồng |
| 63 | Tạ Thu Thảo | ĐH DD 2 | Tái chế rác thải nhựa |
| 64 | Lại Thị Cẩm Nhung | ĐH DD 2 |
| 65 | Nguyễn Thị Tường Vi | ĐH DD 2 |
| 66 | Hoàng Thị Thu Trang | ĐH DD 2 |
| 67 | Lưu Thị Lan Anh | ĐHCQ 15D | Tái chế vỏ lọ vắc xin thành sản phẩm handmade |
| 68 | Lều Thị Uyên | ĐHCQ 15D |
| 69 | Nguyễn Đức Vinh | ĐHCQ 15D |
| 70 | Phạm Văn Luân | ĐHCQ 15D |
| 71 | Trần Đức Duy | ĐHCQ 15D |
| 72 | Nguyễn Thị Nga | ĐHCQ 14C | Đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến cho sinh viên |
| 73 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | ĐHCQ 15B | H&M - Dinh dưỡng chuẩn y khoa |
| 74 | Kiều Văn Vũ | ĐHCQ 15B |
| 75 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | ĐHCQ 13B | Phần mềm Calories life |
| 76 | Phạm Nhật Lệ | ĐHCQ 15C | Trồng cây bảo vệ môi trường và tái chế rác thải nhựa |
| 77 | Quách Thị Thủy | ĐHCQ 15C |
| 78 | Hoàng Thị Thu Huyền | ĐHCQ 15C |
| 79 | Ngô Thanh Tâm | ĐHCQ 15C |
| 80 | Lâm bảo Ngọc | ĐHCQ 15C |
| 81 | Trịnh Phương Thảo | ĐHCQ 15C |
| 82 | Vũ Thị Ngọc Anh | ĐHCQ 14D | Sản xuất tinh dầu thiên nhiên tại nhà |
| 83 | Nguyễn Thị Nguyên | ĐHCQ 14D |
| 84 | Hoàng Thị Vân Anh | ĐHCQ 14A | RECYCLING BIN |
| 85 | Ngô Thị Hoài Anh | ĐHCQ 14A |
| 86 | Nguyễn Thị Thu Hà | ĐHCQ 14A |
| 87 | Vũ Thị Hạnh | ĐHCQ 14A |
| 88 | Hoàng Thị Ngọc Yến | ĐHCQ 15G | Tái chế rác thải nhựa |
| 89 | Nguyễn Thùy Dương | ĐHCQ 15G |
| 90 | Đặng Minh Phương | ĐHCQ 15G |
| 91 | Nguyễn Thị Hương Hảo | ĐHCQ 15G | Trang web giúp từ bỏ nghiện game: allstopgame.com |

**DANH SÁCH TÁC GIẢ CỦA CÁC Ý TƯỞNG ĐOẠT GIẢI**

**CUỘC THI SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO,**

**Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP NĂM 2020**

1. **Danh sách tác giả đoạt giải ý tưởng sáng tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ý tưởng** | **Đoạt giải** | **Tác giả** | **Lớp** |
| 1 | BABY CARE - ứng dụng theo dõi, chăm sóc sức khỏe c trẻ em | Giải Nhất | Hoàng Thị Vân Anh | ĐHCQ 14A |
| Nguyễn Thị Kim Anh | ĐHCQ 14A |
| Nguyễn Thị Thu Hà | ĐHCQ 14A |
| Lê Thị Huyền Trang | ĐHCQ 14A |
| Dương Thị Minh Thúy | ĐHCQ 14B |
| Nguyễn Linh Chi | ĐHCQ 13F |
| Bùi Khắc Đạt | ĐHCQ 13F |
| Nguyễn Văn Tuyến | ĐHCQ 13F |
| Hoàng Trung Hiếu | ĐHCQ 13F |
| Đàm Thu Trang | ĐHCQ 13F |
| 2 | Phần mềm CALORIES LIFE – Dinh dưỡng chuẩn y khoa | Giải Nhì | Nguyễn Thị Ngọc Trang | ĐHCQ 15B |
| Kiều Văn Vũ | ĐHCQ 15B |
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | ĐHCQ 13B |
| 3 | Tạo ứng dụng "Cứu trợ máu" (ứng dụng hỗ trợ mọi người dân cần máu trong trường hợp khẩn cấp) | Giải Ba | Trần Kim Liên | ĐH DD 1A |
| 4 | Thành lập câu lạc bộ nghiên cứu khoa học Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | Giải Khuyến khích | Ngô Thị Nga | ĐHCQ 14E |
| Nguyễn Thị Minh Hồng | ĐHCQ 14E |
| 5 | Đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến cho sinh viên | Giải Khuyến khích | Nguyễn Thị Nga | ĐHCQ 14C |

1. **Danh sách tác giả đoạt giải ý tưởng khởi nghiệp**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ý tưởng** | **Đoạt giải** | **Tác giả** | **Lớp** |
| 1 | Cà phê tâm lý | Giải Nhất | Bùi Thị Bích Ngân | ĐHCQ 13A |
| Vũ Thị Dung | ĐHCQ 13A |
| 2 | Mẹ thông thái | Giải Nhì | Nguyễn Thị Nguyên | ĐHCQ 13H |
| 3 | Dịch vụ chăm sóc sức khỏe du lịch Travel health care service | Giải Ba | Nguyễn Thanh Phương | ĐHCQ 13A |
| Lê Mai Hương | ĐHCQ 13A |
| 4 | Trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà Health life | Giải Khuyến khích | Nguyễn Thùy Linh | ĐHCQ 15D |
| Trần Xuân Ảnh | ĐHCQ 15D |
| Đỗ Thị Hồng Nhung | ĐHCQ 15D |
| Nguyễn Trịnh Quốc Tuấn | ĐHCQ 15D |
| 5 | Vòng tay theo dõi sức khỏe cho trẻ em | Giải Khuyến khích | Nguyễn Đức Lộc | ĐHCQ 13B |
| Trần Khánh Linh | ĐHCQ 13B |
| Trần Mỹ Linh | ĐHCQ 13B |
| Nguyễn Hương Linh | ĐHCQ 13B |