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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANH SÁCH** | | | | | | |  | |  | | |
| **ĐỘI TNTN VÌ MÔI TRƯỜNG** | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | |  | | |  |  |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **KHOA** | **Chức vụ** | |
| 1 | **Nguyễn Văn Hải** | **K68A** | **QLGD** | **Đội trưởng** | |
| 2 | Nguyễn Thị Thúy Nga | K69C | Toán-Tin | **Đội phó** | |
| 3 | Nguyễn Chí Công | K67A | Vật Lý | **Đội phó** | |
| 4 | Vũ Phương Nam | K69E | LLCT-GDCD |  | |
| 5 | Lê Tuấn Vũ | K69A | LLCT-GDCD |  | |
| 6 | Ngô Thị Đức | K69A | Địa lý |  | |
| 7 | Nguyễn Thu Thảo | K69B | Vật Lý |  | |
| 8 | Chu Thị Tài Linh | K68B | LLCT-GDCD |  | |
| 9 | Trần Mai Linh | K69K | GDTH |  | |
| 10 | Phạm Thị Thùy Linh | K69A | Địa lý |  | |
| 11 | Nguyễn Thị Thảo Nhung | C-K68 | Ngữ Văn |  | |
| 12 | Phan Thị Trâm | K69E | Tiếng Anh |  | |
| 13 | Trương Thị Mỹ Duyên | K69A | SP Sinh học |  | |
| 14 | Nguyễn Thị Lan Anh | K69C | Sinh Học |  | |
| 15 | Nguyễn Trà My | K69C | SP Sinh học |  | |
| 16 | Bùi Thị Thúy Hường | K69A | SP Sinh học |  | |
| 17 | Đỗ Thị Ngọc | K69A | SP Sinh học |  | |
| 18 | Nguyễn Thị Quỳnh Chi | K69B | CTXH |  | |
| 19 | Nguyễn Thị Thu Hiền | K68A | GDTH |  | |
| 20 | Vũ Thị Dung | K67A | SP Vật lý |  | |
| 21 | Lê Ngọc Cẩm | K69A | GD Mầm non |  | |
| 22 | Phạm Tuấn Kiệt | K69 | Vật Lý |  | |
| 23 | Nguyễn Tiến Bình | K69K | Vật Lý |  | |
| 24 | Vi Huyền Lê | CLC | Ngữ Văn |  | |
| 25 | Vũ Phương Ngân | K69C | Toán-Tin |  | |
| 26 | Nguyễn Xuân Tình | K69A-GDCT | LLCT-GDCD |  | |
| 27 | Nguyễn Thị Thu Hiền | K69K | GDTH |  | |
| 28 | Nguyễn Thị Nhu | K67B | Vật Lý |  | |
| 29 | Nguyễn Thu Hiền | K69A | Địa lý |  | |
| 30 | Trương Hồng Ngọc | K67A | Sinh Học |  | |
| 31 | Nguyễn Thị Thu Trà | K69B | CTXH |  | |
| 32 | Vũ Thị Phương Thảo | K69B | Vật Lí |  | |
| 33 | Bùi Đặng Thảo Nhi | AK68 | GDTH |  | |
| 34 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | K68A | Toán-Tin |  | |
| 35 | Nguyễn Thu Hà | K69A | Tiếng Anh |  | |
| 36 | Đặng Phương Thảo | K69A1 | Tiếng Anh |  | |
| 37 | Trịnh Hồng Ngọc | CLC-K68 | Vật Lý |  | |
| 38 | Lê Thị Ngọc Diệp | K69K | Vật Lý |  | |
| 39 | Mai Nhật Tân | K68-CLC | Vật Lý |  | |
| 40 | Thái Phương Linh |  | Toán tin |  | |

*(Danh sách trên gồm có 40 sinh viên)*