|  |  |
| --- | --- |
| BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG  **BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA XÂY DƯNG DD&CN**  \*\*\* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRÍCH NGANG NHÂN SỰ DỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG**  **KHÓA XXVIII, NHIỆM KỲ 2024 - 2027** | | | | | | | | | | |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **Ngày/tháng/Năm sinh** | | **QUÊ QUÁN** | **DÂN TỘC** | **TRÌNH ĐỘ** | | **Ngày vào Đoàn** | **Ngày vào Đảng** | **CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ CÔNG TÁC** |
| **Nam** | **Nữ** | **Chuyên môn, nghiệp vụ** | **Lý luận chính trị** |
| 1 | Vũ Chí Công |  |  |  |  |  |  |  |  | Phó Bí thư đoàn trường Đại biểu đương nhiên |
| 2 | Nguyễn Ngọc Tân |  |  |  |  |  |  |  |  | UVBTV, UVBCH đoàn trường, Bí thư LCĐ Đại biểu đương nhiên |
| 3 | Nguyễn Ngọc Hiếu |  |  |  |  |  |  |  |  | UVBCH đoàn trường, Phó Bí thư LCĐ Đại biểu đương nhiên |
| 4 | Lê Đình Tiến |  |  |  |  |  |  |  |  | UVBCH đoàn trường, Đại biểu đương nhiên |
| 5 | Nguyễn Hồng Lộc | 07/08/2004 |  | Nghệ An | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | 26/3/2019 | 28/9/2022 | Chi đoàn 67XD12 |
| 6 | Hoàng Văn Tú | 28/06/2004 |  | Ninh Bình | Kinh | 12/12 |  | 26/3/2021 |  | Chi đoàn 67XE1 |
| 7 | Hoàng Ngọc Ánh |  | 03/10/2004 | Thanh Hóa | Kinh | 12/12 |  | 19/5/2019 |  | Chi đoàn 67XE2 |
| 8 | Vũ Thị Vân Anh |  | 11/5/2005 | Ninh Bình | Kinh | 12/12 |  | 10/5/2020 |  | Chi đoàn 68XDC1 |
| 9 | Mạc Thị Ngọc Mỹ |  | 23/10/2005 | Hải Dương | Kinh | 12/12 |  | 22/12/2022 |  | Chi đoàn 68XD6 |
| 10 | Tô Đức Hiếu | 15/02/2005 |  | Vĩnh Phúc | Kinh | 12/12 |  | 26/3/2022 |  | Chi đoàn 68XD4 |
| 11 | Phạm Thanh Sơn |  | 02/01/2005 | Quảng Bình | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | 19/5/2020 | 07/7/2023 | Chi đoàn 68XD6 |
| 12 | Nguyễn Hải Phong |  | 10/10/2006 | Nam Định | Kinh | 12/12 |  | 19/11/2021 |  | Chi đoàn 69XE2 |
| 13 | Nguyễn Tấn Phong | 23/6/2003 |  | Hà Nội | Kinh | 12/12 |  | 26/3/2018 |  | Chi đoàn 66XF |
| 14 | Nguyễn Gia Khiêm | 21/9/2002 |  | Thái Bình | Kinh | Cử nhân | Sơ cấp | 20/3/2018 |  | Chi đoàn 2407XD1 |
| 15 | Nguyễn Văn Cường | 10/11/1996 |  | Nghệ An | Kinh | Thạc sĩ |  | 26/3/2013 |  | Bí thư chi Đoàn CB số 1; Khoa XD DD&CN |
| 16 | Trần Bình Minh | 07/07/2005 |  | Hải Dương | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | 22/12/2021 |  | Chi đoàn 69XD6 |
| 17 | Đỗ Hoài Nam | 19/10/2006 |  | Hải Phòng | Kinh | 12/12 |  | 21/4/2024 |  | 69XD2 |
| 18 | Mai Quốc Triệu | 4/8/2005 |  | Nam Định | Kinh | 12/12 |  | 21/5/2022 |  | 68XDC4 |
| 19 | Phùng Tiến Tôn | 23/5/2006 |  | Hà nội | Kinh | 12/12 |  | 26/3/2022 |  | 69XDC6 |
| 20 | Đặng Nhật Minh | 20/3/2006 |  | Hà nội | Kinh | 12/12 |  | 20/9/2021 |  | 69XDC5 |
| 21 | Đinh Đăng Bảo | 2/7/2006 |  | Hà nam | Kinh | 12/12 |  | 13/9/2021 |  | 69XD4 |
| 22 | Trương Đặng Đức Minh | 16/1/2005 |  | Hà Nam | Kinh | 12/12 |  | 26/3/2020 |  | 68XDC1 |
| 23 | Đặng Đức Vượng | 2/8/2006 |  | Hà Nội | Kinh | 12/12 |  | 20/11/2021 |  | 69XDC1 |
| 24 | Nguyễn Tiến Mạnh | 25/6/2005 |  | Bắc Giang | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | 21/12/2020 | 3/8/2023 | 68XD7 |
| 25 | Hà Đức Hiệp | 9/9/2003 |  | Tuyên Quang | Tày | 12/12 |  | 20/11/2019 |  | 66XD1 |
| 26 | Nguyễn Thái Hòa | 14/1/2005 |  | Thái Bình | Kinh | 12/12 |  | 22/5/2022 |  | 68XF |
| 27 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 3/1/2005 |  | Bắc Giang | Kinh | 12/12 |  | 20/10/2020 |  | 68XDC2 |
| 28 | Bùi Quang Minh | 15/4/2004 |  | Hà Tĩnh | Kinh | 12/12 | Sơ cấp | 18/10/2019 | 5/7/2022 | 67XD5 |
| 29 | Đồng Ngọc Hà Giang | 18/7/2004 |  | Thái Nguyên | Kinh | 12/12 |  | 26/3/2019 |  | 67XD3 |
| 30 | Lê Thùy Dung | 4/1/2003 |  | Hải Phòng | Kinh | 12/12 |  | 26/3/2018 |  | 66XD5 |
| 31 | Nguyễn Quỳnh Chi | 15/10/2006 |  | Hà Nội | Kinh | 12/12 |  | 26/3/2021 |  | 69XD7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY KHOA XDDD&CN** |  | **T/M. BCH LCĐ XDDD&CN** |