DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN THAM GIA ĐỒNG DIỄN NHẢY CHA CHA CHA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Tổ Công Đoàn** | **Ghi chú**  |
| 1 | Vũ Thị Lệ Duyên | Ngữ văn |  |
| 2 | Vũ Thị Ngọc | Ngữ văn |  |
| 3 | Nguyễn Trọng Tướng | Ngữ văn |  |
| 4 | Phạm Thị Yến Linh | Ngữ văn |  |
| 5 | Nguyễn Nhã Quyên | Ngữ văn |  |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Sử - Công dân |  |
| 8 | Nguyễn Thị Hà | Địa lý |  |
| 9 | Hà Hải Vân | Địa lý |  |
| 10 | Huỳnh Thị Thu Thảo | Sử - Công dân |  |
| 11 | Lê Thị Hoa Mai | Sử - Công dân |  |
| 12 | Trần Thị Thanh Lan | Anh văn |  |
| 13 | Nguyễn Phương Tiểu My | Anh văn |  |
| 14 | Nguyễn Thị Hương | Anh văn |  |
| 15 | Nguyễn Thị Kiều Khanh | Anh văn |  |
| 16 | Phạm Thị Giang | Toán |  |
| 17 | Nguyễn Thị Trang | Toán |  |
| 18 | Trần Thị Thùy Trang | Toán |  |
| 19 | Đào Ngọc Quang | Toán |  |
| 20 | Phạm Trung Anh | Toán |  |
| 21 | Cao Thị Thiên Đoan | Lý - Tin |  |
| 22 | Nguyễn Thị Thúy Hiền | Hóa học |  |
| 23 | Tạ Thị Thu Huyền | Hóa học |  |
| 24 | Nguyễn Ngọc Ly Cơ | TD- QP |  |
| 25 | Lê Hoàng Vui | TD- QP |  |
| 26 | Phùng Văn Thảo | TD- QP |  |
| 27 | Nguyễn Hữu Thời | QP- QP |  |
| 28 | Lý Ngọc Kim Trang | Sinh- Công nghệ |  |
| 29 | Phan Thị Vinh | Sinh- Công nghệ |  |
| 30 | Phan Nguyễn Thị Mây | Văn phòng |  |