|  |  |
| --- | --- |
|  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ**------\*\*\*\*\*\*\*\*\*------- | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Sóc Sơn, ngày 06 tháng 06 năm 2020* |

 Số 04: QĐKNĐV

**QUYẾT ĐỊNH**

*(v/v chuẩn y kết nạp đoàn viên)*

 Căn cứ điều 1, chương I Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

 Căn cứ biên bản xét kết nạp Đoàn viên của Hội nghị Chi đoàn các lớp trực thuộc Đoàn trường THPT Trung Giã, ngày 03 tháng 06 năm 2020;

 Xét đơn xin vào Đoàn của 105 anh (chị) thanh niên ưu tú;

**BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ**

**QUYẾT ĐỊNH**

 **Điều 1:** Chuẩn y kết nạp 105 anh (chị) – có danh sách kèm theo vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 **Điều 2:** BCH các Chi đoàn có tên trong danh sách có trách nhiệm tổ chức kết nạp các đồng chí có tên trên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ghi tên vào sổ Chi đoàn kể từ ngày kí quyết định.

 **Điều 3:**Các Chi đoàn và các đồng chí được phân công giới thiệu vào Đoàn có trách nhiệm tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ các đồng chí Đoàn viên mới hoàn thành nhiệm vụ.

 BCH Đoàn trường THPT Trung Giã mong các đồng chí Đoàn viên mới được kết nạp luôn xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

 **TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG**

 ***Bí thư***

**Khổng Thị Thuý**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DANH SÁCH KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN ĐỢT 4 (06/06/2020) NĂM HỌC 2019-2020** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN**  | **LỚP**  | **GHI CHÚ** |  | **STT** | **HỌ VÀ TÊN**  | **LỚP**  | **GHI CHÚ** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Đình Tiến Mạnh  | 10A1 |   |  | 39 | Lưu Thị Thắm  | 10D2 |   |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguyễn Quang Hoàng Anh | 10A1 |   |  | 40 | Vương Xuân Vũ  | 10D3 |   |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nguyễn Thu Trang  | 10A1 |   |  | 41 | Nguyễn Thị Vân Anh  | 10D3 |   |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nguyễn Như Quỳnh  | 10A1 |   |  | 42 | Đặng Tùng Dương  | 10D3 |   |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nguyễn Thị Bống  | 10A1 |   |  | 43 | Nguyễn Khánh Ly  | 10D3 |   |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hoàng Thị Minh Thu  | 10A1 |   |  | 44 | Lê Thị Loan  | 10D3 |   |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Lương Tiến Thành  | 10A1 |   |  | 45 | Khổng Hạnh Nhi  | 10D4 |   |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hồ Tiến Đạt  | 10A1 |   |  | 46 | Đỗ Ánh Dương  | 10D4 |   |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Đinh Thị Mai  | 10A1 |   |  | 47 | Cao Thị Hà Anh  | 10D4 |   |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nguyễn Trần Ngọc Châu  | 10A3  |   |  | 48 | Đàm Quang Vĩnh  | 10D4 |   |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 10A3  |   |  | 49 | Nguyễn Hồng Thái  | 10D4 |   |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn  | 10A3  |   |  | 50 | Đào Xuân Long  | 10D4 |   |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Đỗ Xuân Phong  | 10A3  |   |  | 51 | Cao Trường Nam  | 10D4 |   |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Lê Thị Ngọc Anh | 10A4 |   |  | 52 | Lưu Tiến Đạt  | 10D4 |   |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Nguyễn Thành Luân  | 10A4 |   |  | 53 | Vũ Tuấn Anh  | 10D4 |   |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Trần Hương Quỳnh  | 10A4 |   |  | 54 | Nguyễn Hữu Đồng  | 10D4 |   |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nguyễn Văn Khải  | 10A4 | 4/5/2004 |  | 55 | Tạ Phương Thảo | 10D5 |   |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Nguyễn Văn Khải  | 10A4 | 19/7/2004 |  | 56 | Nguyễn Hương Ly | 10D5 |   |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nguyễn Đức Thành Nhân  | 10A4 |   |  | 57 | Cao Duy Anh  | 10D5 |   |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Bùi Công Trung  | 10D1 |   |  | 58 | Nguyễn Trường Giang  | 10D5 |   |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Đinh Xuân Giáp  | 10D1 |   |  | 59 | Nguyễn Phương Nam  | 10D5 |   |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Bùi Bình Phương | 10D1 |   |  | 60 | Trần Hải Nam  | 10D5 |   |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Nguyễn Linh Ngọc | 10D1 |   |  | 61 | Đồng Thị Xuyên  | 10D5 |   |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Nghiêm Thị Thùy Dương | 10D1 |   |  | 62 | Ngô Minh Hòa  | 10D5 |   |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Đàm Vân Anh  | 10D1 |   |  | 63 | Lê Mạnh Quyền  | 10D5 |   |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Nguyễn Hồng Thắm  | 10D1 |   |  | 64 | Nguyễn Thị Ngọt  | 10D5 |   |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Nguyễn Ngô Hoàng Dương  | 10D1 |   |  | 65 | Nguyễn Xuân Bắc  | 10D6 |   |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Tạ Ngọc Thanh  | 10D1 |   |  | 66 | Đặng Danh Thái  | 10D6 |   |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Hàn Thị Thu Huệ  | 10D1 |   |  | 67 | Phạm Phương Thảo  | 10D6 |   |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Nguyễn Văn Việt  | 10D2 |   |  | 68 | Nguyễn Xuân Bình  | 10D6 |   |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Trương Thị Phương Lan  | 10D2 |   |  | 69 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 10D6 |   |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Nguyễn Thị Lan Hương  | 10D2 |   |  | 70 | Nguyễn Thị Ngọc Hương  | 10D6 |   |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Nguyễn Thị Hường  | 10D2 |   |  | 71 | Đỗ Phương Huy  | 10D6 |   |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Nguyễn Quang Huy | 10D2 |   |  | 72 | Ngô Bảo Khanh  | 10D6 |   |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Lê Yến Nhi  | 10D2 |   |  | 73 | Đàm Đắc Trung  | 10D7 |   |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Nguyễn Thị Mai Anh  | 10D2 |   |  | 74 | Nguyễn Thị Tuyết Lan  | 10D7 |   |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Đầu Khánh Ly  | 10D2 |   |  | 75 | Nguyễn Phương Linh  | 10D7 |   |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Nguyễn Thị Thảo Thơm  | 10D2 |   |  | 76 | Nguyễn Thị Huyền Trang  | 10D7 |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Lưu thị Thu Hạnh  | 10D7 |   |  | 91 | Tô Lê Cương  | 11D2 |   |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Đinh Thùy Linh  | 10D7 |   |  | 92 | Đồng Quang Đạt  | 11D2 |   |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Đàm Hữu Văn  | 10D7 |   |  | 93 | Đào Văn Đoàn  | 11D2 |   |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Nguyễn Thị Hương  | 10D7 |   |  | 94 | Trần Văn Giang  | 11D2 |   |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Hoàng Việt Anh  | 10D8 |   |  | 95 | Nguyễn Hương Giang  | 11D2 |   |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Nguyễn Thị Mỹ Lệ  | 10D8 |   |  | 96 | Nguyễn Nam Hải  | 11D2 |   |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Nguyễn Tiến Lực  | 10D8 |   |  | 97 | Đồng Văn Hồng  | 11D2 |   |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Vương Xuân Quyền  | 10D8 |   |  | 98 | Trương Hồng Phi  | 11D3 |   |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Ngô Thị Quỳnh  | 10D8 |   |  | 99 | Đỗ Văn Trung  | 11D3 |   |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Vương Tuấn Sơn  | 10D8 |   |  | 100 | Nguyễn Văn Chiến  | 11D3 |   |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Ngô Văn Thắng  | 10D8 |   |  | 101 | Nguyễn Minh Quân  | 11D3 |   |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Phạm Bảo Trâm  | 10D8 |   |  | 102 | Đồng Thị Nhung  | 11D4 |   |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Nguyễn Tuấn Tú  | 10D8 |   |  | 103 | Đỗ Thu Huyền  | 11D4 |   |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Từ Lê Tú Uyên  | 11A5 |   |  | 104 | Lưu Quang Nguyên  | 11D4 |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 105 | Nguyễn Khánh Linh  | 11D5 |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Danh sách này gồm 105 thanh niên.***  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Đề nghị các chi đoàn tiến hành lễ kết nạp đoàn viên theo đúng nghi thức đã được tập huấn.***  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Thời gian: tiết sinh hoạt thứ Bảy, ngày 06/06/2020. Đề nghị các chi đoàn chụp ảnh tư liệu***  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***báo cáo tại fanpage Đoàn trường THPT Trung Giã.***  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Đoàn trường sẽ tiến hành kiểm tra các chi đoàn thực hiện nghi thức.***  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |