|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA - HCM  **CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN**  \*\*\* | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2024* |

## DANH SÁCH BỔ SUNG

## Công nhận “Đoàn viên Công đoàn ưu tú” năm 2024

## *(Ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-CĐ ĐH KHTN ngày 17/5/2024 của*

## *Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Khoa học tự nhiên)*

-------------

| **STT** | **Họ và Tên** | **Đơn vị** |
| --- | --- | --- |
|  | Đặng Diệp Yến Nga | CĐBP Khoa Môi trường |
|  | Phạm Minh | CĐBP Khoa Địa chất |
|  | Nguyễn Phước Hoàng Khang | CĐBP Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật |
|  | Nguyễn Duy Khánh | CĐBP Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật |
|  | Huỳnh Thanh Nhẫn | CĐBP Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật |
|  | Phan Lê Hoàng Sang | CĐBP Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật |
|  | Phan Nguyệt Thuần | CĐBP Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật |
|  | Võ Hoàng Thủy Tiên | CĐBP Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật |
|  | Văn Thị Thu Trang | CĐBP Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật |
|  | Huỳnh Quốc Việt | CĐBP Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật |
|  | Hứa Thị Hoàng Yến | CĐBP Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật |
|  | Trần Thị Anh Thư | CĐBP Phòng Tổ chức – Hành chính |
|  | Lê Ngọc Thủy Tiên | CĐBP Phòng Tổ chức – Hành chính |
|  | Nguyễn Lê Tú Trâm | CĐBP Phòng Tổ chức – Hành chính |
|  | Phan Thị Minh Thảo | CĐBP Phòng Tổ chức – Hành chính |
|  | Trần Mai Anh | CĐBP Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu |
|  | Phạm Thanh Tuấn Anh | CĐBP Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu |
|  | Phạm Huy Lâm | CĐBP Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu |
|  | Hà Thúc Chí Nhân | CĐBP Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu |
|  | Đặng Vinh Quang | CĐBP Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu |
|  | Nguyễn Thái Ngọc Uyên | CĐBP Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu |
|  | Bùi Nguyễn Tú Anh | CĐBP Viện Tế Bào gốc |
|  | Nguyễn Tiến Anh Huy | CĐBP Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học |
|  | Lê Thị Thùy Dương | CĐBP Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học |
|  | Nguyễn Đức Hoàng | CĐBP Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học |
|  | Trần Thị Anh Đào | CĐBP Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học |
|  | Nguyễn Hiếu Nghĩa | CĐBP Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học |
|  | Trương Thị Bích Ngọc | CĐBP Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học |
|  | Nguyễn Phạm Anh Thư | CĐBP Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học |
|  | Nguyễn Thị Thu Trang | CĐBP Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học |
|  | Khuất Lê Uyên Vy | CĐBP Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học |
|  | Trần Thị Thanh Hiền | CĐBP Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học |
|  | Lê Hương Thủy | CĐBP Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học |
|  | Nguyễn Trung Hậu | CĐBP Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học |
|  | Huỳnh Hữu Luân | CĐBP Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học |
|  | Lê Thị Vĩ Tuyết | CĐBP Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học |
|  | Nguyễn Thị Ngọc Thanh | CĐBP Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học |
|  | Nguyễn Thị Ngọc Mỹ | CĐBP Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học |
|  | Nguyễn Thị Cẩm Loan | Tổ CĐTT Phòng Kế hoạch – Tài chính |
|  | Phạm Thị Ánh Tuyết | Tổ CĐTT Phòng Kế hoạch – Tài chính |
|  | Vũ Hà Châu | Tổ CĐTT Phòng Kế hoạch – Tài chính |
|  | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Tổ CĐTT Phòng Kế hoạch – Tài chính |
|  | Nguyễn Thị Ngọc Trang | Tổ CĐTT Phòng Kế hoạch – Tài chính |
|  | Nguyễn Thị Hảo | Tổ CĐTT Phòng Kế hoạch – Tài chính |
|  | Đái Huệ Ngân | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Đỗ Văn Nhật Trường | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Hồ Phạm Anh Vũ | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Hồ Thị Phước | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Hoàng Châu Ngọc | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Hoàng Ngọc Cường | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Huỳnh Ngọc Vinh | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Huỳnh Thị Kim Tuyên | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Huỳnh Thị Phượng Uyên | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Lâm Quỳnh Như | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Lê Hữu Thọ | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Lê Tiến Khoa | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Lê Văn Duy | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Anh Thy | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Công Tránh | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Kim Hưng | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Thái Hoàng | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Thị Thanh Thủy | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Thị Thảo Ly | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Thị Thảo Trân | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Thị Tình | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Thị Ý Nhi | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Thế Luân | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Thu Hương | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Trí Hiếu | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Trường Hải | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Xuân Hải | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Phạm Nguyễn Hữu Thịnh | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Phạm Thanh Liêm | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Trần Hoàng Phương | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Trần Ngọc Mai | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Trần Thu Phương | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Trần Văn Mẫn | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Trang Mộc Khung | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Trịnh Thị Diệu Bình | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Võ Quốc Khương | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Vũ Tấn Phát | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Đoàn Thanh Thủy | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Trương Lâm Sơn Hải | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Trương Quốc Thắng | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Anh Thư | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Thiện Trung | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Tuyết Phương | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Minh Thư | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Võ Trần Bích Trâm | CĐBP Khoa Hóa học |
|  | Nguyễn Thành Đạt | CĐBP Phòng Quản trị Thiết bị |
|  | Nguyễn Thị Hường | CĐBP Phòng Quản trị Thiết bị |
|  | Đặng Xuân Danh | CĐBP Phòng Quản trị Thiết bị |
|  | Trần Lê Phước Duy | CĐBP Phòng Quản trị Thiết bị |
|  | Đỗ Thị Kim Hương | CĐBP Khoa Công nghệ Thông tin |
|  | Võ Hoài Việt | CĐBP Khoa Công nghệ Thông tin |
|  | Nguyễn Hải Đăng | CĐBP Khoa Công nghệ Thông tin |
|  | Phạm Bá Toàn | Tổ CĐTT Thư viện |

*Danh sách này có* ***97*** *đồng chí./.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG**  **CHỦ TỊCH**  **Dương Thị Bích Huệ** |