|  |  |
| --- | --- |
| **THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI**  **BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANH SÁCH** | | | | | | | |  |  | |
| **ĐỘI TNTN CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG KHKT TRONG NÔNG NGHIỆP** | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | |  |  |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **KHOA** | **Chức vụ** | |
| 1 | Đỗ Thị Minh Thư | 68CLC | Sinh học | **Đội trưởng** | |
| 2 | Nguyễn Hoàng Nam | 67A | Sinh học | **Đội phó** | |
| 3 | Trần Thị Thúy Hà | 67CLC | Sinh học |  | |
| 4 | Hoàng Thu Thủy | 68CLC | Sinh học |  | |
| 5 | Phạm Minh Thúy | 68CLC | Sinh học |  | |
| 6 | Đào Thị Quỳnh Trang | 68CLC | Sinh học |  | |
| 7 | Đỗ Thị Ánh Nguyệt | 68CLC | Sinh học |  | |
| 8 | Lê Bích Vân | 68CLC | Sinh học |  | |
| 9 | Trần Thị Hữu Nghĩa | 68A | Sinh học |  | |
| 10 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 69A | Sinh học |  | |
| 11 | Nguyễn Thị Ánh Sao | 69CLC | Sinh học |  | |
| 12 | Bùi Ngọc Anh | 69CLC | Sinh học |  | |
| 13 | Cao Tuấn Kiệt | 69CLC | Sinh học |  | |
| 14 | Bùi Việt Hà | 69CLC | Sinh học |  | |
| 15 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | CĐ cán bộ | Sinh học |  | |

*(Danh sách trên gồm có 15 đồng chí)*