**Đơn vị:HPN HVKTQS**

**DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN**

(Tính đến tháng 4/2024)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Cấp bậc** | **Đơn vị** | **Thuộc chi hội** | **Loại đảng viên** |
| 1 | Admin | 12/08/2023 | H3 | d1 | HPN d1 | Đảng viên chính thức |
| 2 | Chử Thành Hai | 24/07/2000 | H3 | d1 | HPN d1 | Đảng viên chính thức |
| 3 | Phạm Thị Nguyệt | 22/05/1974 | 1//CN | d1 | HPN d1 | Đảng viên chính thức |
| 4 | a | 31/08/2000 | H3 | d1 | HPN d1 | Đảng viên dự bị |
| 5 | Trần Thị Lan | 05/02/1975 | 4/SQ | K12 | HPN V4 | Đảng viên chính thức |
| 6 | Phan Thị Hương | 22/09/1983 | 2//SQ | K12 | HPN V4 | Đảng viên chính thức |
| 7 | Hoàng Thị Vân | 22/09/1979 | 1//SQ | K12 | HPN V4 | Đảng viên chính thức |
| 8 | Nguyễn Phương Nhung | 25/02/1977 | 1//SQ | K12 | HPN V4 | Đảng viên chính thức |
| 9 | Nguyễn Thu Phương | 05/02/1980 | 2//CN | P8 | HPN P6, P8 và TT CNTT | Đảng viên chính thức |
| 10 | Nguyễn Thị Thúy Mùi | 05/02/1980 | 2//CN | P8 | HPN P6, P8 và TT CNTT | Đảng viên chính thức |
| 11 | Nguyễn Thị Ngân | 05/02/1989 | 3/CN | P6 | HPN P6, P8 và TT CNTT | Đảng viên chính thức |
| 12 | Tạ Thị Diệu | 22/12/1975 | 1//SQ | K12 | HPN V4 | Đảng viên chính thức |
| 13 | Nguyễn Hoài Anh | 13/07/1977 | 2//SQ | K12 | HPN V4 | Đảng viên chính thức |
| 14 | Nguyễn Thị Hiền | 19/10/1978 | 2//SQ | K12 | HPN V4 | Đảng viên chính thức |
| 15 | Nguyễn Kim Dung | 09/09/1973 | 1//SQ | K12 | HPN V4 | Đảng viên chính thức |
| 16 | Đỗ Phương Loan | 21/06/1973 | 1//SQ | K12 | HPN V4 | Đảng viên chính thức |
| 17 | Triệu Ninh Ngân | 20/12/1999 | H3 | d1 | HPN d1 | Đảng viên chính thức |
| 18 | Nguyễn Thị Kim Khánh | 15/02/1999 | H3 | d1 | HPN d1 | Đảng viên chính thức |
| 19 | Nguyễn Thị Thanh Thùy | 29/08/1997 | H3 | d1 | HPN d1 | Đảng viên chính thức |
| 20 | Nông Thị Trang | 13/09/2000 | H2 | d1 | HPN d1 | Đảng viên dự bị |
| 21 | Nguyễn Thị Hoa Sáu | 12/02/1970 | 2//SQ | d1 | HPN d1 | Đảng viên chính thức |
| 22 | Bàn Thị Trang | 13/03/2001 | H1 | d1 | HPN d1 | Đảng viên chính thức |
| 23 | Đào Việt Hà | 20/06/2001 | H2 | d1 | HPN d1 | Đảng viên chính thức |
| 24 | Nông Thị Bình | 15/09/1978 | 4/SQ | K12 | HPN d3 | Đảng viên chính thức |
| 25 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 23/02/2001 | 1/ | d1 | HPN d1 | Đảng viên chính thức |
| 26 | Tống Thị Hồng Tươi | 12/08/1971 | 2//CN | d1 | HPN d1 | Đảng viên chính thức |
| 27 | Bùi Thị Thoa | 04/02/2000 | 2/ | d1 | HPN d1 | Đảng viên chính thức |
| 28 | Cao Doãn Thu Trang | 05/08/1985 | 1//CN | P8 | HPN P6, P8 và TT CNTT | Đảng viên chính thức |
| 29 | Bùi Lệ Mỹ | 05/02/1976 | 2//CN | P8 | HPN P6, P8 và TT CNTT | Đảng viên chính thức |
| 30 | Phan Hồng Phương Nhung | 15/10/1980 | 3/CN | P8 | HPN P6, P8 và TT CNTT | Đảng viên chính thức |
| 31 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 15/09/1977 | 1//CN | TT CNTT | HPN P6, P8 và TT CNTT | Đảng viên chính thức |
| 32 | Nguyễn Thị Hạnh | 15/09/1980 | 1//CN | d1 | HPN P6, P8 và TT CNTT | Đảng viên chính thức |
| 33 | Nguyễn Thị A | 10/07/2001 | H3 | d1 | HPN d3 | Đảng viên chính thức |
| 34 | Chu Thị Hường | 22/07/1979 | 3//SQ | K12 | HPN V4 | Đảng viên chính thức |
| 35 | Hồ Anh Dũng | 12/03/2000 | H1SQ | d1 | HPN d1 | Đảng viên chính thức |
| 36 | Đàm Thị Tố Nga | 23/09/1971 | 3//CN | P1 | HPN P1 và P12 | Đảng viên chính thức |
| 37 | Đinh Thị Lan Thanh | 12/04/1970 | 3//CN | P1 | HPN P1 và P12 | Đảng viên chính thức |
| 38 | Đinh Thị Thu Hường | 15/09/1998 | H3 | d3 | HPN d3 | Đảng viên chính thức |
| 39 | Dương Quỳnh Anh | 18/08/1979 | 1//SQ | P1 | HPN P1 và P12 | Đảng viên chính thức |
| 40 | Lê Minh Thu | 12/09/1992 | 3/SQ | P1 | HPN P1 và P12 | Đảng viên chính thức |
| 41 | Lê Thị Lan Anh | 23/09/1980 | 1//SQ | P1 | HPN P1 và P12 | Đảng viên chính thức |
| 42 | Lê Thị Trường | 10/09/1974 | 1/CN | d3 | HPN d3 | Đảng viên chính thức |
| 43 | Nguyễn Hải Hà | 16/06/1980 | 2//SQ | P1 | HPN P1 và P12 | Đảng viên chính thức |
| 44 | Nguyễn Ngọc Anh | 20/09/1990 | 2/CN | P8 | HPN d1 | Đảng viên chính thức |
| 45 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | 21/12/1970 | 3//CN | P1 | HPN P1 và P12 | Đảng viên chính thức |
| 46 | Nguyễn Thị Thủy | 17/09/1972 | 1//CN | P1 | HPN P1 và P12 | Đảng viên chính thức |
| 47 | Nguyễn Thị Tuyết | 20/10/1980 | 4/CN | d3 | HPN d3 | Đảng viên chính thức |
| 48 | Trần Huyền Diệu | 15/06/1980 | 4/CN | P8 | HPN d3 | Đảng viên chính thức |
| 49 | Trần Thị Huế | 20/06/1998 | H3 | d3 | HPN d3 | Đảng viên dự bị |