**DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên đảng viên** | **Chi bộ** |
| 1 | Nguyễn Công Thắng | Khoa CNTT |
| 2 | Phan Thị Thu Hồng | Khoa CNTT |
| 3 | Tống Văn Hải | Khoa CNSH |
| 4 | Giang Trung Khoa | Khoa CNTP |
| 5 | Hoàng Thị Minh Nguyệt | Khoa CNTP |
| 6 | Hà Xuân Bộ | Khoa Chăn nuôi |
| 7 | Nguyễn Xuân Trường | Khoa Cơ điện |
| 8 | Nguyễn Thị Duyên | Khoa Cơ điện |
| 9 | Nguyễn Xuân Thiết | Khoa Cơ điện |
| 10 | Nguyễn Thanh Hải | Khoa Cơ điện |
| 11 | Nguyễn Thị Hiên | Khoa Cơ điện |
| 12 | Phạm Thị Hằng | Khoa Cơ điện |
| 13 | Đỗ Quang Giám | Khoa Kế toán & QTKD |
| 14 | Bùi Thị Nga | Khoa Kế toán & QTKD |
| 15 | Hồ Ngọc Ninh | Khoa Kinh tế & PTNT |
| 16 | Nguyễn Phượng Lê | Khoa Kinh tế & PTNT |
| 17 | Trần Đình Thao | Khoa Kinh tế & PTNT |
| 18 | Nguyễn Thị Minh Hiền | Khoa Kinh tế & PTNT |
| 19 | Quyền Đình Hà (B) | Khoa Kinh tế & PTNT |
| 20 | Nguyễn Văn Song | Khoa Kinh tế & PTNT |
| 21 | Nguyễn Hữu Nhuần | Khoa Kinh tế & PTNT |
| 22 | Trịnh Thị Ngọc Anh | Khoa LLCT&XH |
| 23 | Nguyễn Thị Diễn | Khoa LLCT&XH |
| 24 | Trần Thị Mai | Khoa LLCT&XH |
| 25 | Hà Thị Hồng Yến | Khoa LLCT&XH |
| 26 | Ninh Thị Phíp | Khoa Nông học |
| 27 | Trần Thanh Hải | Khoa Nông học |
| 28 | Trần Văn Quang | Khoa Nông học |
| 29 | Đỗ Thị Hường | Khoa Nông học |
| 30 | Trần Thị Thiêm | Khoa Nông học |
| 31 | Trần Anh Tuấn | Khoa Nông học |
| 32 | Bùi Ngọc Tấn | Khoa Nông học |
| 33 | Trần Thị Thanh Tâm | Khoa SP&NN |
| 34 | Bùi Thị Là | Khoa SP&NN |
| 35 | Trần Quốc Vinh | Khoa QLĐĐ |
| **STT** | **Họ và tên đảng viên** | **Chi bộ** |
| 36 | Phạm Bích Tuấn | Khoa QLĐĐ |
| 37 | Nguyễn Tuấn Anh | Khoa QLĐĐ |
| 38 | Bùi Nguyên Hạnh | Khoa QLĐĐ |
| 39 | Nguyễn Thu Hà | Khoa QLĐĐ |
| 40 | Phạm Thị Lan Hương | Khoa Thú y |
| 41 | Lại Thị Lan Hương | Khoa Thú y |
| 42 | Bùi Thị Tố Nga | Khoa Thú y |
| 43 | Dương Văn Nhiệm | Khoa Thú y |
| 44 | Nguyễn Văn Phương | Khoa Thú y |
| 45 | Trương Hà Thái | Khoa Thú y |
| 46 | Vũ Văn Tuấn | Ban CTCT&CTSV |
| 47 | Mai Thị Thanh Tuyền | Ban CTCT&CTSV |
| 48 | Nguyễn Anh Tuấn | Ban QLĐT |
| 49 | Nguyễn Công Tiệp | VPHV |
| 50 | Bùi Văn Đức | VPHV |
| 51 | Nguyễn Anh Tuấn | VPHV |
| 52 | Đoàn Tử Duẩn | VPHV |
| 53 | Nguyễn Thanh Hải | VPHV |
| 54 | Nguyễn Thị Bích Thủy | Ban HTQT |
| 55 | Nguyễn Thị Hà | Ban QLCSVC&ĐT |
| 56 | Đặng Bá Chính | Ban QLCSVC&ĐT |
| 57 | Hoàng Thị Liễu | Trạm Y tế |
| 58 | Nguyễn Công Ước | Ban TT-ĐBCL |
| 59 | Đinh Nguyệt Ánh | TT Thư viện LĐC |
| 60 | Phạm Thị Thanh Mai | TT Thư viện LĐC |
| 61 | Phan Thị Điều | TT GDTC&TT |
| 62 | Tống Ngọc Tuấn | Viện Cơ điện |
| 63 | Vũ Văn Liết | Viện NC&PTCT |
| 64 | Nguyễn Thị Thương | SV khoa Cơ điện |
| 65 | Nguyễn Thị Hằng | SV Kế toán |
| 66 | Trần Thị Thanh Nhàn | SV Kinh tế |
| 67 | Vũ Văn Đông | SV Kinh tế |
| 68 | Tống Thị Hằng | SV Nông học |
| 69 | Hà Văn Tú | SV QLĐĐ |
| 70 | Đặng Tuấn Anh | SV Thú y |
| 71 | Phan Thị Hằng | SV Thú y |
| 72 | Tống Thị Khánh Linh | SV Thú y |
| 73 | Đồng Thị Xuyến | SV Thú y |
| **STT** | **Họ và tên đảng viên** | **Chi bộ** |
| 74 | Từ Văn Kiệm | TT Dạy nghề |
| 75 | Nguyễn Thị Thùy Linh | SV CNSH |
| 76 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Khoa MT |
| 77 | Đinh Thị Hải Vân | Khoa MT |
| 78 | Ngô Thế Ân | Khoa MT |
| 79 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | Khoa MT |
| 80 | Trương Đình Hoài | Khoa Thủy sản |
| 81 | Vũ Thị Huyền Trang | SV. Trực thuộc |