**DANH SÁCH CÁ NHÂN TẬP THỂ CHA MẸ HỌC SINH**

**TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ỦNG HỘ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH BỆNH COVID– 19**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ TÊN** | **SỐ TIỀN** |
| 0 | Tậpthểgiáoviên, nhânviênnhàtrường | 18.763.900 |
| 1 | PHHS: Vũ Xuân Chinh (lần1) | 100.000 |
| 2 | HS Nguyễn Văn Chiến -11D6 | 300.000 |
| 3 | CMHS Nguyễn Ngọc Bảo Linh | 200.000 |
| 4 | Bác: Nguyễn Quốc Chung (Chi hội trưởng 12A4) | 200.000 |
| 5 | Bác: Đinh Thị Thanh PHHS Thiên -10D8 | 100.000 |
| 6 | PHHS: Ngô Lê Hoàng 10A1 | 200.000 |
| 7 | Nguyễn Văn Hùng PHHS Quang - 10D8 | 100.000 |
| 8 | PHHS: Vũ Xuân Chinh (chuyểnlần 2) | 100.000 |
| 9 | HS Nguyễn Mạnh Dũng -12A4 | 50.000 |
| 10 | PHHS: Đỗ Thị Trang Nhung | 200.000 |
| 11 | PHHS: Đỗ Minh Anh -10D8 | 100.000 |
| 12 | TK Đỗ Văn Sơn | 100.000 |
| 13 | PHHS: Đoàn Quốc Huy - 10A1 | 200.000 |
| 14 | Hội CMHS 11D7 | 1.050.000 |
| 15 | Hội CMHS 10A4 | 1.000.000 |
| 16 | PHHS: Đỗ Hương Giang – 10D3 | 500.000 |
| 17 | TK Nguyễn Trong Tâm – 12D6 | 50.000 |
| 18 | PHHS: Nguyễn Ngọc Quỳnh - 10A1 | 200.000 |
| 19 | PHHS: Hoàng Đức Hùng | 200.000 |
| 20 | Hội CMHS 10D7 | 1.000.000 |
| 21 | Hội CMHS 12A7 | 1.200.000 |
| 22 | Hội CMHS 12A1 | 500.000 |
| 23 | Cựu HS: Dương Thu Hà (12D1cô Kim Dung CN) | 100.000 |
| 24 | PHHS: Bùi Quang Nhất – 10D3 | 200.000 |
| 25 | PHHS: Lê Tuấn Đạt – 10A1 | 200.000 |
| 26 | Bác: Đinh Hồng Phúc | 200.000 |
| 27 | Gia đình HS: Đào Chí Đạt -12D6 | 1.000.000 |
| 28 | Hội CMHS lớp - 11D5 | 1.000.000 |
| 29 | Hội CMHSlớp- 10D5 | 1.000.000 |
| 30 | Hội CMHS lớp - 12D4 | 850.000 |
| 31 | Hội CMHS lớp - 12D3 | 1.000.000 |
| 32 | Hội CMHS lớp - 11A7 | 1.000.000 |
| 33 | Hội CMHS lớp - 11D2 | 2.500.000 |
| 34 | Hội CMHS lớp - 12A5 | 1.000.000 |
| 35 | Hội CMHS lớp - 11D6 | 2.050.000 |
| 36 | Hội CMHS lớp - 12A4 | 1.500.000 |
| 37 | Hội CMHS lớp - 11A2 | 4.200.000 |
| 38 | Hội CMHSlớp - 12D5 | 1.000.000 |
| 39 | PHHS TrầnViệtAnh - 12A5 | 200.000 |
| 40 | Hội CMHS lớp - 11A5 | 1.000.000 |
| 41 | PHHS:HữuKhánh - 10D6 | 150.000 |
| 42 | PHHS:TrầnHảiHoàng - 10D6  Nguyễn Thị Trang - 10D6 | 500.000 |
| 43 | Hội CMHS lớp -10A3 | 1.000.000 |
| 44 | PHHS:TrầnHạnh Mai – 10D2 | 500.000 |
| 45 | PHHS:ĐinhNgọcPhươngAnh - 10D2 | 200.000 |
| 46 | PHHS: DươngThịPhươngAnh- 10D2  DươngDoãnLâm | 200.000 |
| 47 | PHHS: TrầnVũNgânGiang - 10D2 | 500.000 |
| 48 | PHHS: Trịnh Thu Trang - 11D1 | 1.000.000 |
| 49 | PHHS: NguyễnDuyAnh - 11A2 | 100.000 |
| 50 | Hội CMHS lớp - 10A5 | 2.000.000 |
| 51 | Hội CMHS lớp - 10A2 | 1.000.000 |
| 52 | Hội CMHS lớp - 11A6 | 2.450.000 |
| 53 | Hội CMHS lớp - 10A6 | 1.000.000 |
| 54 | Giađình HS: NguyễnNguyễnNgọc – 10D2 | 100.000 |
| 55 | PHHS: NguyễnHồThiênVũ – 11A4 | 50.000 |
| 56 | Hội CMHS lớp - 11A4 | 500.000 |
| 57 | Hội CMHS lớp - 12A6 | 1.000.000 |
| 58 | Chi hộitrưởng 12A6 | 200.000 |
| 59 | PHHS: TrịnhTúLinh - 10D2 | 200.000 |
| 60 | TK- PH LêThịHoa - 11D4 | 100.000 |
| 61 | PHHS:YếnVy - 10D2 | 300.000 |
| 62 | PHHS: NguyễnHồngBảoChâu - 10D2 | 100.000 |
| 63 | Hội CMHS lớp - 11A1 | 2.800.000 |
| 64. | Hội CMHS lớp - 12D6 | 500.000 |
| 65 | Hội CMHS lớp - 11D3 | 3.650.000 |
| 66 | Hội CMHS lớp - 11D4 | 1.000.000 |
| 67 | PHHS: Nguyễn Khánh Huyền - 11D4 | 200.000 |
| 68 | Hội CMHS lớp - 10D4 | 1.900.000 |
| 69 | PHHS: Đinh Thị Hợp - 10D2 | 200.000 |
| 70 | PHHS: NguyễnĐứcAnh - 10D2 | 1.994.500 |
| 71 | Hội CMHS lớp - 12D2 | 1.000.000 |
| 72 | Hội CMHS lớp - 12D1 | 500.000 |
| 73 | PHHS: Thùy Dung - 10D2 | 200.000 |
| 74 | PHHS: ĐinhThịVânAnh – 11D4 | 100.000 |
| 75 | PHHS: VũThịHạnh – 11D4 | 100.000 |
| 76 | PHHS: NguyễnKhánhHuyền (B) 11D4 | 100.000 |
| 77 | PHHS: Nguyễn Thu Thủy – 10D2 | 100.000 |
| 78 | PHHS: ThùyLinh – 11D4 | 100.000 |
| 79 | PHHS: PhạmThịHải | 200.000 |
| 80 | PHHS: NguyễnThịTrang – 11D4 | 200.000 |
| 81 | PHHS: ĐỗViệtDũng – 12A6 | 100.000 |
| 82 | PHHS: NguyễnViệtHoàng – 11D4 | 100.000 |
| 83 | TK?????????? | 100.000 |
| 84 | Hội CMHS lớp – 12A2 | 1.300.000 |
| 85 | Hội CMHS lớp – 10D1 | 4.100.000 |
| 86 | Hội CMHS lớp - 11A2 (chuyểnlần 2) | 100.000 |
| 87 | Hội CMHS lớp - 12A3 | 2.100.000 |
| 88 | Hội CMHS lớp - 11A3 | 1.100.000 |
| 89 | Hội CMHS lớp – 11D7 (chuyểnlần 2) | 200.000 |
| 90 | PHHS NguyễnTrườngDuy – 11A4 | 50.000 |
| 91 | Hội CMHS lớp - 11D6 (chuyểnlần 2) | 700.000 |
| 92 | Hội CMHS lớp – 10D8 | 1.000.000 |
| 93 | TK : DOAN TAT DUAN | 100,000 |
| 94 | PHHS: NguyễnĐứcAnh | 200.000 |
| 95 | PHHS: NguyễnKhánhLinh – 10D6 | 200.000 |
| 96 | Hội CMHS lớp 11D6 ( lần 3) | 200.000 |
|  | TỔNG | 85.863.500 |