**PHÂN VAI LỚP CNTT**

| **TT** | **Chức danh** | **trtTCKGM61** | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên** | **Cấp bậc** | **Đơn vị** | **Vai diễn** |
|  | Trợ lý KHTH 1 | Nguyễn Hữu Đức An | H3 | CNTT | Phần 2, gđ1 |
|  | Trợ lý KHTH 2 | Nguyễn Đức Cường | H3 | CNTT | Phần 1 |
|  | Trợ lý KHTH 3 | Phạm Ngọc Anh Dũng | H1 | CNTT | Phần 2, gđ2 |
|  | Trợ lý KHTH 4 | Bùi Minh Đức | H2 | CNTT | Phần 2, gđ3 |
|  | Trợ lý KHTH 5 | Nguyễn Lê Trung Hiếu | H3 | CNTT | Phần 3, th1 |
|  | Trợ lý KHTH 6 | Bùi Quốc Khánh | H1 | CNTT | Phần 3, th2 |
|  | Trợ lý KHTH 7 | Trần Thị Ngọc Khánh | H3 | CNTT | Phần 3, th3 |
|  | Chủ nhiệm Quân y 1 | Nguyễn Hoàng Nam | H3 | CNTT | Phần 1 |
|  | Chủ nhiệm Quân y 2 | Nguyễn Khôi Nguyên | H3 | CNTT | Phần 2, gđ1 |
|  | Chủ nhiệm Quân y 3 | Nguyễn Thị Hà Phương | H3 | CNTT | Phần 2, gđ2 |
|  | Chủ nhiệm Quân y 4 | Nguyễn Tấn Quý | H1 | CNTT | Phần 2, gđ3 |
|  | Chủ nhiệm Quân y 5 | Trịnh Viết Tài | H1 | CNTT | Phần 3, th1 + th2 |
|  | Chủ nhiệm Quân y 6 | Nghiêm Văn Tiến | H3 | CNTT | Phần 3, th3 |
|  | Trợ lý doanh trại 1 | Mai Thị Hạnh Trang | H3 | CNTT | Phần 1 |
|  | Trợ lý doanh trại 2 | Phạm Thanh Tùng | H3 | CNTT | Phần 2, gđ1 |
|  | Trợ lý doanh trại 3 | Nguyễn Thị Hải Vân | H3 | CNTT | Phần 2, gđ2 |