|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN  QUẬN TÂN BÌNH  **PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 1249/GDĐT | *Tân Bình, ngày 21 tháng 8 năm 2019* |

**DANH SÁCH THAM GIA**

**HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | Đơn vị | Số ml máu | Năm sinh |
| 1 | Nguyễn Thu Thủy | MN Phú Hòa | 350 | 1968 |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Hằng | MN Phú Hòa | 250 | 1986 |
| 3 | Lê Thị Hoàng Anh | MN Phú Hòa | 250 | 1988 |
| 4 | Võ Thị Thu Sương | MN Phú Hòa | 250 | 1983 |
| 5 | Vũ Thị Thanh Phương | Lê Văn Sĩ | 350 | 1990 |
| 6 | Thái Thị Mỹ Chi | Lê Văn Sĩ | 450 | 1971 |
| 7 | Nguyễn Bích Lan Hương | Lê Văn Sĩ | 350 | 1969 |
| 8 | Đinh Thị Minh Huệ | Lê Văn Sĩ | 350 | 1981 |
| 9 | Đặng Thị Ngọc Hạnh | Lê Văn Sĩ | 2 50 | 1974 |
| 10 | Phạm Thị Loan Anh | Lê Văn Sĩ | 350 | 1981 |
| 11 | Trần Thị Thùy Linh | MN11 | 250 | 1972 |
| 12 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | MN11 | 250 | 1967 |
| 13 | Nguyễn Mạnh Hoàng | MN11 | 250 | 1978 |
| 14 | Trần Thái Hà | Trần Văn Ơn | 350 | / |
| 15 | Nguyễn Thị Hồng Yến | Trần Văn Ơn | 350 | / |
| 16 | Tô Thị Thanh Tâm | Trần Văn Ơn | 250 | / |
| 17 | Đặng Thị Mây | MN Họa Mi | 250 | 1976 |
| 18 | Phạm Thị Kim Thuận | MN Họa Mi | 250 | 1977 |
| 19 | Nguyễn Thị Thảo | MN Họa Mi | 250 | 1996 |
| 20 | Nguyễn Hồng Phúc | Lương Thế Vinh | 250 | 1995 |
| 21 | Trần Hiếu Nhân | Lương Thế Vinh | 250 | 1994 |
| 22 | Hoàng Mai Trang | Lương Thế Vinh | 250 | 1993 |
| 23 | Trần Thị Kim Chi | Nguyễn Khuyến | 350 | `1971 |
| 24 | Ngyuyễn Thị Tuyết Hồng | Nguyễn Khuyến | 350 | 1970 |
| 25 | Nguyễn Thị Tuyết Tâm | Nguyễn Khuyến | 350 | 1986 |
| 26 | Phùng Thiên Phượng | Nguyễn Khuyến | 350 | 1986 |
| 27 | Bùi Phương Ái | Nguyễn Khuyến | 350 | 1980 |
| 28 | Trần Thị Ánh Tuyết | Nguyễn Khuyến | 350 | 1971 |
| 29 | Nguyễn Xuân Thanh Thảo | MN9 | 350 | 1988 |
| 30 | Ngô Thị Cẩm Linh | MN9 | 350 | 1972 |
| 31 | Mai Thị Nguyệt | MN9 | 350 | 1972 |
| 32 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | MN9 | 350 | 1987 |
| 33 | Phan Thị Ngọc Anh | MN Kim Đồng | 250 | 1973 |
| 34 | Phạm Thị Mỹ Hạnh | MN Kim Đồng | 350 | 1977 |
| 35 | Bạch Bích Hằng | MN Kim Đồng | 250 | 1978 |
| 36 | Nguyễn An Dân | Nguyễn Văn Kịp | 350 | 1960 |
| 37 | Đặng Thị Tuyết Hồng | Nguyễn Văn Kịp | 350 | 1972 |
| 38 | Phạm Thị Luyện | Võ Văn Tần | 250 | 1979 |
| 39 | Phạm Quang Vinh | Võ Văn Tần | 250 | 1976 |
| 40 | Đoàn Quốc Duy | Võ Văn Tần | 350 | 1995 |
| 41 | Trần Thị Loan | Võ Văn Tần | 350 | 1979 |
| 42 | Lê Thụy Mai Anh | Võ Văn Tần | 350 | 1979 |
| 43 | Nguyễn Đình Thái | Quang Trung | 350 | 1966 |
| 44 | Ngô Kim Ngân | Quang Trung | 350 | 1989 |
| 45 | Trần Ngọc Khánh Thy | Quang Trung | 250 | 1982 |
| 46 | Võ Thị Mỹ Hạnh | Quang Trung | 250 | 1993 |
| 47 | Đỗ Xuân Huy | Trường Chinh | 350 | 1987 |
| 48 | Trần Thị Thu Phương | Trường Chinh | 350 | 1986 |
| 49 | Phạm Quốc Hà | Trường Chinh | 350 | 1983 |
| 50 | Đào Thị Thu Hằng | Trường Chinh | 250 | 1976 |
| 51 | Nguyễn Gia Thịnh | Trường Chinh | 350 | 1984 |
| 52 | Trần Ngọc Thái | Trường Chinh | 350 | 1989 |
| 53 | Nguyễn Thị Nguyệt | Trường Chinh | 250 | 1968 |
| 54 | Nguyễn Quốc Nam | Trường Chinh | 250 | 1985 |
| 55 | Nguyễn Thị Minh Châu | MN 14 | 250 | 1993 |
| 56 | Tạ Thị Thu Hiền | MN 14 | 250 | 1991 |
| 57 | Đồng Thị Phương Uyên | MN 14 | 250 | 1992 |
| 58 | Hồ Thị Trúc Linh | Tân Trụ | 450 | 1981 |
| 59 | Nguyễn Tha Thùy Trang | Tân Trụ | 450 | 1986 |
| 60 | Phạm Thị Yến | MN 13 | 250 | 1979 |
| 61 | Võ Thanh Ngọc Thủy | MN 13 | 250 | 1979 |
| 62 | Lê Thị Huyền Trang | MN 13 | 250 | 1994 |
| 63 | Nguyễn Thị Minh Hoàng | MN 13 | 250 | 1966 |
| 64 | Trần Mạnh Tài | MN 13 | 350 | 1994 |
| 65 | Trần Thị Ngọc Châu | MN 7 | 350 | 1991 |
| 66 | Vũ Trần Thu Huyền | MN 7 | 350 | 1994 |
| 67 | Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Nguyễn Khuyến | 250 | 1970 |
| 68 | Nguyễn Thị Tuyết Trâm | Nguyễn Khuyến | 250 | 1986 |
| 69 | Trần Thị Kim Chi | Nguyễn Khuyến | 250 | 1971 |
| 70 | Huỳnh Phương Khanh | MN Bàu Cát | 350 | 1981 |
| 71 | Trần Thị Ngọc Diệp | MN Bàu Cát | 350 | 1966 |
| 72 | Phạm Thị Tuyết Hương | MN Bàu Cát | 350 | 1987 |
| 73 | Trịnh Thị Hằng | MN Bàu Cát | 250 | 1978 |
| 74 | Nguyễn Trần Bình An | MN Bàu Cát | 250 | 1980 |
| 75 | Hoàng Thị Hằng | MN Bàu Cát | 250 | 1983 |
| 76 | Lê Thị Chung | Nguyễn Gia Thiều | 250 | 1977 |
| 77 | Trần Nguyên Khôi | Nguyễn Gia Thiều | 250 | 1977 |
| 78 | Nguyễn Thị Kim Luyến | Nguyễn Gia Thiều | 250 | 1980 |
| 79 | Phạm Thị Hồng Liên | Nguyễn Gia Thiều | 250 | 1970 |
| 80 | Đặng Thị Mây | MN Họa Mi | 350 | 1975 |
| 81 | Lê Thị Thanh Trang | MN Họa Mi | 350 | 1990 |
| 82 | Trường Thị Thu Hương | MN 15 | 350 | 1969 |
| 83 | Nguyễn Thiên Hương | MN 1A | 350 | 1983 |
| 84 | Dương Minh Tuấn | MN 1A | 350 | 1977 |
| 85 | Đặng Thị Phương | Ngọc Hồi | 350 | 1988 |
| 86 | Phạm Trúc Anh Đào | Ngọc Hồi | 250 | 1966 |
| 87 | Đỗ Kim Liên | Trần Quốc Tuấn | 250 | 1976 |
| 88 | Hỳnh Phương Khanh | MN Bàu Cát | 350 | 1981 |
| 89 | Trần Thị Ngọc Diệp | MN Bàu Cát | 350 | 1966 |
| 90 | Phạm Thị Tuyết Hương | MN Bàu Cát | 350 | 1987 |
| 91 | Hoảng Thị Hằng | MN Bàu Cát | 250 | 1983 |
| 92 | Nguyễn Thị Kim Liên | MN 5 | 350 | 1969 |
| 93 | Nguyễn Thị Bích Phượng | MN 5 | 350 | 1970 |
| 94 | Lê Thị Thanh Huyền | MN 5 | 350 | 1983 |
| 95 | Trần Yên Thảo | Ngô Quyền | 350 | 1965 |
| 96 | Nguyễn Thị Mai Lan | Ngô Quyền | 350 | 1994 |
| 97 | Lê Duy Mỹ Hạnh | Ngô Quyền | 350 | 1972 |
| 98 | Tạ Đức Tuyển | Ngô Quyền | 350 | 1988 |
| 99 | Lê Thị Thơ | Ngô Quyền | 350 | 1995 |
| 100 | Nguyễn Thị Quỳnh Thuận | Ngô Quyền | 350 | 1991 |
| 101 | Dương Thị Hiền My | Ngô Quyền | 350 | 1993 |
| 102 | Đỗ Bảo Nhi | Ngô Quyền | 350 | 1996 |
| 103 | Trần Thị Thu Thảo | Ngô Quyền | 350 | 1994 |
| 104 | Phan Triệu Nhật | Ngô Quyền | 350 | 1972 |
| 105 | Phạm Hoàng Xuân Trang | Ngô Quyền | 350 | 1981 |
| 106 | Nguyễn Hà Xuyên | Ngô Quyền | 350 | 1987 |
| 107 | Bùi Thị Kim Qui | Ngô Quyền | 350 | 1972 |
| 108 | Vũ Kim Uyên | Ngô Quyền | 350 | 1972 |
| 109 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Ngô Quyền | 350 | 1991 |
| 110 | Quách Thị Hòa | Ngô Quyền | 350 | 1990 |
| 111 | Lê Hoàng Minh | Ngô Quyền | 350 | 1996 |
| 112 | Lê Thị Kiều Trang | Ngô Quyền | 350 | 1992 |
| 113 | Dương Minh Đức | Ngô Quyền | 350 | 1988 |
| 114 | Dương Hồ Kim Trâm | Ngô Quyền | 350 | 1992 |
| 115 | Nguyễn Thị Minh Châu | Ngô Quyền | 350 | 1990 |
| 116 | Nguyễn Thị Oanh | Ngô Quyền | 350 | 1977 |
| 117 | Lưu Thị Mộng Linh | Ngô Quyền | 350 | 1978 |
| 118 | Đoàn Ngọc Phương | Ngô Quyền | 350 | 1965 |
| 119 | Trần Thị Thu Hà | Ngô Quyền | 350 | 1978 |
| 120 | Trương Thị Hoài Phương | Ngô Quyền | 350 | 1979 |
| 121 | Vũ Trung Vương Tùng | Ngô Quyền | 350 | 1983 |
| 122 | Nguyễn Trần Ngọc Anh | Ngô Quyền | 350 | 1991 |
| 123 | Trần Thị Thu Quỳnh | Ngô Quyền | 350 | 1991 |
| 124 | Trịnh Thị Thủy | Ngô Quyền | 350 | 1996 |
| 125 | Tôn Nữ Phương Minh | Ngô Quyền | 350 | 1989 |
| 126 | Ngô Quang Khải | Ngô Quyền | 350 | 1988 |
| 127 | Nguyễn Văn Khang | Ngô Quyền | 350 | 1991 |
| 128 | Trần Thị Tố Uyên | Ngô Quyền | 350 | 1996 |
| 129 | Nguyễn Công Khanh | Ngô Sĩ Liên | 350 | 1972 |
| 130 | Phạm Thanh Tuấn | Ngô Sĩ Liên | 350 | 1977 |
| 131 | Lê Hoàng Quốc Việt | Ngô Sĩ Liên | 350 | 1980 |
| 132 | Đặng Đình Hoàn | Ngô Sĩ Liên | 250 | 1983 |
| 133 | Nguyễn Thị Hồng Vy | Ngô Sĩ Liên | 250 | 1979 |
| 134 | Phạm Thị Mỹ Tuyên | Ngô Sĩ Liên | 250 | 1993 |
| 135 | Phạm Như Quỳnh | Ngô Sĩ Liên | 250 | 1992 |
| 136 | Nguyễn Huy Thám | Âu Lạc | 350 | 1959 |
| 137 | Phan Thị Xuân Hồng | Âu Lạc | 250 | 1976 |
| 138 | Nguyễn Thị Lành | Âu Lạc | 250 | 1980 |
| 139 | Nguyễn Ngọc Quý | Âu Lạc | 250 | 1981 |
| 140 | Nguyễn Xuân Phương Mai | Âu Lạc | 250 | 1983 |
| 141 | Trần Thị Trang | Âu Lạc | 250 | 1982 |
| 142 | Phạm Thị Th Hiền | Âu Lạc | 250 | 1985 |
| 143 | Nguyễn Hoàng Tuyết Lan | Âu Lạc | 250 | 1985 |
| 144 | Nguyễn Nữ Hồng Loan | Âu Lạc | 250 | 1985 |
| 145 | Nguyễn Minh Quân | Đống Đa | 250 | 1979 |
| 146 | Nguyễn Lệ Thanh Tuyền | Đống Đa | 250 | 1983 |
| 147 | Phan Thị Huyền Trần | Đống Đa | 250 | 1964 |
| 148 | Hồ Thị Mỹ Dung | Đống Đa | 250 | 1969 |
| 149 | Trần Thị Là | Đống Đa | 250 | 1965 |
| 150 | Đinh Thị Việt | QT Á Châu | 250 | 1987 |
| 151 | Hà Thị Giang | QT Á Châu | 250 | 1983 |
| 152 | Lê Thị Hồng Châu | QT Á Châu | 250 | 1993 |
| 153 | Nguyễn Hồng Thoa | QT Á Châu | 250 | 1983 |
| 154 | Vương Thị Thu | QT Á Châu | 250 | 1990 |
| 155 | Nông Thị Hồng | QT Á Châu | 250 | 1991 |
| 156 | Lê Thị Tố Minh | QT Á Châu | 250 | 1982 |
| 157 | Tô Thị Hoa Quỳnh | QT Á Châu | 250 | 1996 |
| 158 | Phạm Thị Ngọc Trinh | Nguyễn Thanh Tuyền | 250 | 1978 |
| 159 | Đào Thị Anh Thư | Nguyễn Thanh Tuyền | 250 | 1972 |
| 160 | Đào Thị Huệ | Trần Văn Quang | 250 | 1993 |
| 161 | Bùi Thị Thảo | Trần Văn Quang | 350 | 1993 |
| 162 | Trần Thị Họa My | Trần Văn Quang | 350 | 1992 |
| 163 | Đặng Thị Hải Xuyên | Trần Văn Quang | 350 | 1995 |
| 164 | Nguyễn Thị Hiền | Trần Văn Quang | 350 | 1995 |
| 165 | Trần Thị Bảo Như | Trần Văn Quang | 350 | 1995 |
| 166 | Hoàng Thị Thanh THủy | Trần Văn Quang | 350 | 1984 |
| 167 | Lại Thị Loan | Trần Văn Quang | 350 | 1976 |

Tổng cộng danh sách có: 167 giáo viên tham gia

Thời gian và địa điểm tổ chức: lúc 6g30 ngày 31/8/2019 (thứ Bảy) tại Phòng GD&ĐT quận Tân Bình./.

***Nơi nhận:***  **KT. TRƯỞNG PHÒNG**

- Hội CTĐ quận TB; **PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

- Các trường MN-TH-THCS;

- Lưu: VT. (đã ký)

**Nguyễn Thị Thanh Xuân**