|  |  |
| --- | --- |
| THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG  **BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC**  **HÀNG HẢI VIỆT NAM**  **\*\*\*** | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH** |

**DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN**

**NĂM HỌC 2022-2023**

**(Ngày … tháng … năm 20...)**

**Bí thư: Số**

**ĐT:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã SV** | **HỌ TÊN** | **Qũy đoàn** |
| 1 | 87844 | Đào Mai Anh |  |
| 3 | 86258 | Lê Thị Anh |  |
| 5 | 89722 | Nguyễn Ngọc Hải  Anh |  |
| 7 | 88953 | Phan Quỳnh Anh |  |
| 9 | 86495 | Vũ Thị Hồng Ánh |  |
| 11 | 87460 | Nguyễn Mạnh  Cường |  |
| 13 | 86898 | Nguyễn Hữu Đạt |  |
| 15 | 87395 | Lê Thu Hà |  |
| 17 | 88143 | Nguyễn Thụy Gia  Hân |  |
| 19 | 87497 | Đỗ Nhất Huy |  |
| 21 | 87997 | Mạc Phi Long |  |
| 23 | 89327 | Nguyễn Hoài Ngọc |  |
| 25 | 87202 | Nguyễn Minh  Phương |  |
| 27 | 89463 | Đoàn Thị Quỳnh |  |
| 29 | 87194 | Lê Vũ Phương Thảo |  |
| 31 | 88234 | Nguyễn Thị Minh  Thúy |  |
| 33 | 89644 | Nguyễn Hương Trà |  |
| 35 | 88210 | Lê Thùy Trang |  |
| 37 | 86928 | Trịnh Thu Trang |  |
| 39 | 89267 | Nguyễn Thị Xuân |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã SV** | **Họ Tên** | **Qũy đoàn** |
| 2 | 86503 | Đỗ Thị Lan Anh |  |
| 4 | 89540 | Lê Thị Vân Anh |  |
| 6 | 88982 | Phạm Lan Anh |  |
| 8 | 86853 | Trương Phương  Anh |  |
| 10 | 89023 | Vũ Thị Ngọc Bích |  |
| 12 | 89436 | Trịnh Thị Duyên |  |
| 14 | 88952 | Vũ Hương Giang |  |
| 16 | 88393 | Phạm Thị Hồng  Hà |  |
| 18 | 87484 | Nguyễn Đức Hiếu |  |
| 20 | 89813 | Phùng Thị Lan |  |
| 22 | 88344 | Đỗ Thanh Trà My |  |
| 24 | 89662 | Đào Thị Hồng  Nhung |  |
| 26 | 89096 | Nguyễn Thu  Phương |  |
| 28 | 88572 | Vũ Thị Thu Quỳnh |  |
| 30 | 87300 | Phạm Thị Thảo |  |
| 32 | 88349 | Đinh Thu Thủy |  |
| 34 | 88688 | Đoàn Thị Nhung  Trang |  |
| 36 | 89928 | Tôn Thị Thùy  Trang |  |
| 38 | 89395 | Đoàn Thị Cẩm Tú |  |