|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T RƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ | | |  |
| **ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN** | | |  |
|  |  |  |  |
| **DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH** | | | |
| **TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2019** | | | |
| **STT** | **Họ và tên** | **Chi đoàn** | **Ghi chú** |
| 1 | Lê Thị Dung | D9 Toán |  |
| 2 | Nguyễn Xuân Thành | D9 Toán |  |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Hoài | D9 Toán |  |
| 4 | Phạm Thị Hà | D9MN1 |  |
| 5 | Đỗ Hằng Nga | D9 TH1 |  |
| 6 | Phạm Thanh Hằng | D9 TH1 |  |
| 7 | Lê Trung Thành | D9 TH1 |  |
| 8 | Nguyễn Thị Hương | D9 TH1 |  |
| 9 | Đinh Thị Ly Na | D9 TH1 |  |
| 10 | Ngô Thị Thu Trang | D9 TH1 |  |
| 11 | Nguyễn Hồng Ngát | D9 TH1 |  |
| 12 | Lê Thị Hồng | D9 TH1 |  |
| 13 | Vũ Đức Thành | D9 TH1 |  |
| 14 | Nguyễn Thị Dung | D10 TH1 |  |
| 15 | Nguyễn Thị Thùy Dung | D10 TH1 |  |
| 16 | Trần Thị Liễu | D10 TH1 |  |
| 17 | Hoàng Thị Ngọc Lan | D11 TH |  |
| 18 | Phạm Phương Linh | D11 TH |  |
| 19 | Bùi Thị Huệ | D11 TH |  |
| 20 | Nguyễn Linh Giang | D11 TH |  |
| 21 | Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | D11 TH |  |
| 22 | Vũ Thị Hồng Lương | D11 TH |  |
| 23 | Phạm Thị Thu Hiền | D10 TH2 |  |
| 24 | Trần Thị Lan Anh | D10 TH2 |  |
| 25 | Nguyễn Hà Linh Chi | D10 TH2 |  |
| 26 | Phan Nguyễn Khánh Hòa | D10 TH2 |  |
| 27 | Bùi Thị Phương Linh | D10 TH2 |  |
| 28 | Trần Thị Thanh Thảo | D10 TH2 |  |
| 29 | Hoàng Lê Kim Oanh | D10 TH2 |  |
| 30 | Nguyễn Thị Hiền | D10 TH2 |  |
| 31 | Phạm Khánh Huyền | D10 TH2 |  |
| 32 | Phạm Thị Thúy Ngọc | D10TH2 |  |
| 33 | Nguyễn Thị Minh | D10TH2 |  |
| 34 | Nguyễn Thị Huế | D10 MN2 |  |
| 35 | Phạm Thị Mai Hương | D10 MN2 |  |
| 36 | Lã Thị Ngọc Hòa | D11 MN2 |  |
| 37 | Trần Thị Thu | D11 MN2 |  |
| 38 | Vũ Thị Hồng Ngọc | D11 VNH |  |
| 39 | Tống Minh Đức | D11 VNH |  |
| 40 | Bùi Danh Huy | D11 VNH |  |
| 41 | Nguyễn T Bích Loan | D11MN1 |  |
| 42 | Dương Thị Thơm | D9 VNH |  |
| 43 | Nguyễn Thị Phương Thảo | D9 QTKD |  |
| 44 | Bùi Thị Diễm | D9 KT1 |  |
| 45 | Dương Thị Quỳnh Mai | D9 KT1 |  |
| 46 | Lê Thị Dung | D9 KT1 |  |
| 47 | Hứa Thị Hương Mơ | D10 KT2 |  |
| 48 | Đinh Thị Nương | D9 KT2 |  |
| 49 | Nguyễn Thị Quỳnh | D11 KT2 |  |
| 50 | Phạm Ngọc Huy | D8 Toán |  |
| 51 | Phạm Thị Phương Thảo (25/8) | D9TH2 |  |
| 52 | Nguyễn Hồng Nhung | D9TH2 |  |
| 53 | Lê Thị Thanh Lam | D9TH2 |  |
| 54 | Nguyễn Thị Dịu | D9TH2 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH** | |