|  |  |
| --- | --- |
| TỈNH ĐOÀN THÁI BÌNH**BCH TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH** | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH** |
| \*\*\* | *Thái Bình, ngày 15 tháng 03 năm 2017* |
|  Số: **95**-QĐ/ĐTN-YDTB |  |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc trao tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác**

**Giai đoạn 2014** - **2017**

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

**BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH**

*-* *Căn**cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;*

 *- Căn cứ biên bản họp ngày 13/3/2017 về việc xét tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2014 - 2017 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Thái Bình ;*

 *- Căn cứ tờ trình về việc trao tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2014 - 2017 của Văn phòng Đoàn Thanh niên trường Đại học Y Dược Thái Bình.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

 **Điều 1:** Trao tặng giấy chứng nhận “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2014 - 2017 cho 131 sinh viên (Có danh sách kèm theo).

 **Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 **Điều 3:** Văn phòng Đoàn Thanh niên trường Đại học Y Dược Thái Bình, các sinh viên có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Đảng ủy - Ban Giám hiệu (để b/c);- Ban Thường vụ tỉnh Đoàn;- Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường;- Lưu VP. | **TM. BAN THƯỜNG VỤ** PHÓ BÍ THƯ (PHỤ TRÁCH)(Đã ký)**Trịnh Thành Vinh** |

**DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU**

**“THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC “GIAI ĐOẠN 2014** - **2017**

*(Kèm theo quyết định số 95- QĐ/ĐTN-YDTB ngày 15/03/2017 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM trường Đại học Y Dược Thái Bình)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chi đoàn** |
|  | Bùi Quốc Hưng | YHCTK6 |
|  | Vũ Thị Thao | YHDPK6 |
|  | Nguyễn Thị Thu Hà | K42G |
|  | Nguyễn Thị Tuyết Mai | K42G |
|  | Lê Thị Chinh | YHCTK7B |
|  | Nguyễn Đình Tăng | K42A |
|  | Đinh Công Minh | K42F |
|  | Nguyễn Xuân Hào | K42F |
|  | Đặng Viết Trọng | YHDPK6 |
|  | Hoàng Phó Tùng | K42A |
|  | Trương Thị Thu Hằng | K42H |
|  | Vũ Đình Thắng | YHDPK5 |
|  | Nguyễn Minh Đức | K42E |
|  | Lưu Thị Phương | K42E |
|  | Nguyễn Lưu Quế | K42E |
|  | Hà Phương Loan | K42D |
|  | Đoàn Văn Ánh | K42H |
|  | Nghiêm thị Thu Hà | K41H |
|  | Lê Thị Phương | YHDPK5 |
|  | Hồ Thanh Tùng | K42F |
|  | Nguyễn Thị My | K42H |
|  | Trương Thị Huyền | Dược K7 |
|  | Nguyễn Mạnh Tường | Dược K7 |
|  | Lương Thị Quý Dậu | Dược K7 |
|  | Lò Văn Tuyến | K41 |
|  | Nguyễn Ngọc Linh | K42H |
|  | Nguyễn Thị Kim Anh | YHDPK6 |
|  | Nguyễn Ngọc Thanh | K42D |
|  | Đặng Thúy Nương | K42D |
|  | Phạm Thị Hiên | K42C |
|  | Trần Đức Hùng | K42A |
|  | Hà Tố Như | K42A |
|  | Nguyễn Thị Thu Hà | K42G |
|  | Nguyễn Thị Tuyết Mai | K42G |
|  | Ngô Tùng Lâm | YHCTK7 |
|  | Trần Anh Tú | YHCTK7 |
|  | Nguyễn Văn Tùng | K41E |
|  | Nguyễn Thị Linh | K42C |
|  | Tống Hải Yến | K41H |
|  | Trần Mạnh Quyền | YHDPK5 |
|  | Phạm Ngọc Yến Mi | YHCTK6 |
|  | Lê Thanh Hằng | K42C |
|  | Trần Ngọc Linh | K42E |
|  | Đỗ Thị Thu Hương | K42B |
|  | Đào Xuân Cảnh | LTYHCTK47 |
|  | Nguyễn Văn Trọng | LTK47C |
|  | Lê Văn Tân | LTK49A |
|  | Nguyễn Thu Trang | LTK48A |
|  | Phạm Quý Triều | K43C |
|  | Lê Thiêm Chung | K43C |
|  | Lò Thị Ngọc | K43C |
|  | Tạ Minh Hoàng | K43C |
|  | Nguyễn Hữu Chuẩn | K43C |
|  | Nguyễn Thị Hoa | K43C |
|  | Đỗ Minh Vương | K43E |
|  | Phạm Thị Ánh Tuyết | Dược K8 |
|  | Nguyễn Quang Trọng | Dược K8 |
|  | Nguyễn Thị Tú Chinh | K43D |
|  | Vũ Minh Hoàng | K43E |
|  | Đặng Quốc Nghĩa  | Dược K8 |
|  | Phạm Gia Nhật | Dược K8 |
|  | Nguyễn Thị Ngọc Huế | K43D |
|  | Hoàng Thị Thanh Tâm | K43H |
|  | Mào Yến Giang | K43H |
|  | Nguyễn Thị Vân Anh | K43G |
|  | Phạm Nhất Sinh  | YHDPK7 |
|  | Trịnh Thị Kiều Oanh | YTCCK1 |
|  | Lê Thị Hoài | YHDPK7 |
|  | Phạm Trung Anh | YHDPK7 |
|  | Mai Thị Hồng Ánh | YHDPK7 |
|  | Nguyễn Tất Đạt | K43D |
|  | Phạm Khánh Chi | YTCCK1 |
|  | Đào Huy Cừ | YTCCK1 |
|  | Nguyễn Thị Hà Xuyên | YHCTK8 |
|  | Trịnh Thị Hạnh | YHCTK8 |
|  | Phạm Đình Giáo | YHCTK8 |
|  | Đặng Hải Hà | K43F |
|  | Phạm Quỳnh Mai | K43F |
|  | Lường Thị Mai Hương | K43D |
|  | Nguyễn Quang Anh | K43F |
|  | Lương Thị Ngọc | K43G |
|  | Lê Thị Quỳnh Nga | K43A |
|  | Phạm Thị Quỳnh Lâm | YHCTK8 |
|  | Trần Thu Thảo | K43A |
|  | Bùi Thị Tuyết | ĐDK8A |
|  | Bùi Văn Chương | K44K |
|  | Nguyễn Hoàng Hiệp | K44F |
|  | Đỗ Thị Lý | ĐDK9B |
|  | Lê Thị Thu Nhung | ĐDK9A |
|  | Bùi Văn Thưởng | YTCCK2 |
|  | Vũ Quang Sơn | YHCTK9 |
|  | Vũ Thị Thanh Nhàn | YTCCK2 |
|  | Trần Thị Vân Anh | YTCCK2 |
|  | Lê Thị Oanh | K44D |
|  | Linh Thị Diệu Hiền | K44D |
|  | Trần Tuấn Linh | YTCCK2 |
|  | Hồ Thùy Linh | K44B |
|  | Nguyễn Quỳnh Trang | K44B |
|  | Phạm Thị Nhung | ĐDK9B |
|  | Hà Thị Thanh Hà | ĐDK9B |
|  | Nguyễn Thị Vân Quỳnh | K44F |
|  | Vũ Thị Lan | YTCCK2 |
|  | Lường Thị Diệp | K44E |
|  | Lê Khánh Hòa | K44E |
|  | Ma Thị Nữ | K44 |
|  | Lê Thị Thu Hiền | ĐDK9B |
|  | Nguyễn Thu Thảo | ĐDK9B |
|  | Trịnh Đình Tuấn Anh | K44E |
|  | Nguyễn Thị Trà | ĐDK9A |
|  | Nguyễn Thị Hoàng Yến | Dược K9 |
|  | Vũ Ngọc Thư | Dược K9 |
|  | Hoàng Thu Thủy | Dược K9 |
|  | Trần Thị Yến | ĐDK9A |
|  | Trịnh Mai Trang | K44A |
|  | Trần Thị Lý | K44A |
|  | Phạm Thị Thương | K44A |
|  | Đinh Anh Tuấn | YHCTK9 |
|  | Trần Văn Hưởng | K44G |
|  | Đoàn Thị Hồng Trang | K44G |
|  | Đào Ngọc Duy | K44G |
|  | Lê Thị Thế  | K44I |
|  | Vũ Xuân Mạnh | K44I |
|  | Lương Huyền Ly | YHCTK9 |
|  | Nguyễn Thị Phương Loan | K44C |
|  | Nguyễn Thị Hạnh | K44K |
|  | Nguyễn Thị Hà | K44E |
|  | Nguyễn Phương Ngọc | K44H |
|  | Lương Thị Hương | K44H |
|  | Trần Nguyên Khương | K44B |
|  | Vũ Duy Hùng | K44F |
|  | Phan Như Ngọc  | K44A |