**DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ**

**TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023-2024**

**KHỐI 6, 8**

1. Nguyễn Thanh Triều (6/6)
2. Phan Nguyễn Phước An (6/6)
3. Nguyễn Ngọc Thiên Quy (6/6)
4. Võ Văn Như Ý (6/6)
5. Phạm Hoài Thương (6/6)
6. Nguyễn Khương Đăng (6/6)
7. Lê Quỳnh Bảo Như (6/6)
8. Nguyễn Ngọc Bảo Trân (6/6)
9. Nguyễn Huỳnh Công Phú (6/6)
10. Nguyễn Hạ My (6/6)
11. Nguyễn Huỳnh Vân Nhi (6/1)
12. Lữ Khánh Thi (6/5)
13. Trần Thị Anh Thư( 6/5)
14. Trần Ngọc bảo Trâm ( 6/5)
15. Nguyễn Bảo Ngân ( 6/2)
16. Nguyễn Mai Hoài An (8/1)
17. Nguyễn Tuấn Kiệt (8/1)
18. Trần Duy Phát (8/1)
19. Đinh Khôi Trí ( 8/1)

21.Lê Hồ Hoàng Long ( 8/1)

22. Nguyễn Thị Như Bình ( 8/1)

23.Nguyễn Tuấn Kiệt ( 8/1)

24.Nguyễn Thị Bảo Ngọc ( 8/1)

25.Hứa Viết Minh Trúc (8/2)

26.Nguyễn Vân Thy (8/2)

27.Hồ Huỳnh Trâm (8/2)

28.Huỳnh Ngọc Thảo Nguyên (8/2)

29. Lê Nhật Toàn (8/3)

30. Phan Bảo Hoàng Uyên ( 8/3)

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ**

**TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023-2024**

**KHỐI 7,9**

1.Mai Thị Như Thương (7/1)

2. Nguyễn Huyền Trâm( 7/1)

3. Nguyễn Thị Minh Anh (7/1)

4. Nguyễn Ngọc Bảo Thanh (7/2)

5. Võ Đình Thịnh (7/2)

6. Phan Đình Nghĩa (7/2)

7. Võ Văn Gia Huy (7/2)

8. Lê Hồ Hải Đăng (7/2)

9. Hồ Việt Anh (7/2)

10. Nguyễn Xuân Như (7/2)

11.Phan Khánh Ngọc (7/2)

12. Trương Minh Quân (7/2)

13. Trần Thị Khánh Vân (7/4)

14.Phan Đặng Khánh Quỳnh 7/4

15.Nguyễn Ngọc Bảo Trân (7/4)

16.Nguyễn Trần Trân Châu ( 9/5)

17.Phạm Thùy Ngân (9/5)

18.Nguyễn Thị Quế Trâm (9/5)

20.Nguyễn Thùy Linh (9/5)

21.Nguyễn Hạ Minh Hằng ( 9/5)

22.Võ Bá Kiêm (9/4)

23.Nguyễn Thị Anh Thảo (9/1)

24.Nguyễn Anh Khoa (9/2)

25.Nguyễn Anh Phương Thamh ( 9/3)

26.Hồ Phan Hoài Tiên (9/5)

27.Hồ Thị Mỹ Tam

28.Nguyễn Minh Phú (9/5)

29.Võ Thị Tường Vy ( 9/3)

30.Nguyễn Anh Thành ( 9/3)