**DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9D4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên học sinh** | **Giới tính** |
| 1 | Ma Thị Hoài An | **x** |
| 2 | Trương Nguyễn Hồng Ân | **x** |
| 3 | Châu Gia Bảo |  |
| 4 | Đinh Văn Bình |  |
| 5 | Nguyễn Thùy Dung | **x** |
| 6 | Phạm Gia Huy |  |
| 7 | Phạm Hoàng Anh Kiệt |  |
| 8 | Nguyễn Thị Hồng Lam | **x** |
| 9 | Nguyễn Thu Loan | **x** |
| 10 | Châu Lương Đình Long |  |
| 11 | Huỳnh Tấn Lộc |  |
| 12 | Hồ Thị Min | **x** |
| 13 | Đặng Hồng Ngân | **x** |
| 14 | Võ Hồ Duy Nguyên |  |
| 15 | Văn Thị Yến Nhi | **x** |
| 16 | Lê Đỗ Phương Nghi | **x** |
| 17 | Nguyễn Quỳnh Như | **x** |
| 18 | Trần Văn Ơn |  |
| 19 | Châu Võ Đình Phát |  |
| 20 | Nguyễn Thái Phong |  |
| 21 | Lê Hồng Phúc | **x** |
| 22 | Võ Hồng Quân |  |
| 23 | Trần Khánh Sơn |  |
| 24 | Lê Trương Cẩm Tiên | **x** |
| 25 | Võ Diệu Thảo | **x** |
| 26 | Phạm Huỳnh Hồng Thắm | **x** |
| 27 | Nguyễn Ngọc Bảo Thiên |  |
| 28 | Huỳnh Minh Thiện |  |
| 29 | Lê Hà Thơ | **x** |
| 30 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | **x** |
| 31 | Nguyễn Thị Xuân Thương | **x** |
| 32 | Nguyễn Lương Gia Triết |  |
| 33 | Trần Phú Anh Tú |  |
| 34 | Trần Nguyễn Thanh Tuyền | **x** |
| 35 | Lê Thanh Tùng |  |
| 36 | Huỳnh Thị Cát Tường | **x** |
| 37 | Dương Thị Kim Uyên | **x** |
| 38 | Trương Văn Chí Vĩ |  |
| 39 | Võ Hùng Vương |  |
| 40 | Nguyễn Thảo Bảo Vy | **x** |