|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU** **ĐOÀN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM****LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2017-2019****\*\*\*** | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH***Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2017* |

**DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

**HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHÓA XXXII, NHIỆM KỲ 2017 – 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Dân tộc** | **Tôn giáo** | **Đảng viên** | **Đơn vị** |
| **Nam** | **Nữ** |
| 1 | Nguyễn Hoài Mai Anh |  | 1996 | Kinh | Không | x | Cơ điện |
| 2 | Nguyễn Thị Tú Anh |  | 1996 | Kinh | Không | x | QLĐĐ |
| 3 | Phạm Minh Anh |  | 1997 | Kinh | Không |  | CNSH |
| 4 | Hoàng Thị Ánh |  | 1997 | Kinh | Không |  | CNTP |
| 5 | Nông Thị Bích |  | 1996 | Tày | Không |  | SP&NN |
| 6 | Nguyễn Thị Phương Chi |  | 1996 | Kinh | Không | x | TY |
| 7 | Võ Hữu Công | 1980 |  | Kinh | Không |  | MT |
| 8 | Ninh Huy Du | 1996 |  | Kinh | Không |  | TY |
| 9 | Phạm Quý Giang | 1983 |  | Kinh | Không |  | QLĐĐ |
| 10 | Tống Văn Hải | 1979 |  | Kinh | Không | x | CNSH |
| 11 | Hán Quang Hạnh | 1982 |  | Kinh | Không | x | Chăn nuôi |
| 12 | Lô Thị Hào |  | 1997 | Thái | Không |  | KE&QTKD |
| 13 | Lê Thuý Hằng  |  | 1997 | Kinh | Không |  | MT |
| 14 | Tống Thị Hằng |  | 1997 | Kinh | Không | x | NH |
| 15 | Nguyễn Thị Hiền |  | 1996 | Kinh | Không |  | TS |
| 16 | Lương Quốc Hưng | 1990 |  | Kinh | Không |  | Thú Y |
| 17 | Bùi Thu Hương |  | 1997 | Kinh | Không |  | CN |
| 18 | Đỗ Thị Kim Hương |  | 1984 | Kinh | Không | x | LLCT&XH |
| 19 | Trần Thị Phương Lan |  | 1987 | Kinh | Không | x | CTCT&CTSV |
| 20 | Vương Thị Lan |  | 1998 | Kinh | Không |  | CNTT |
| 21 | Võ Thị Thùy Linh |  | 1997 | Kinh | Không |  | CN |
| 22 | Vũ Thị Lưu |  | 1984 | Kinh | Không |  | CNTT |
| 23 | Nguyễn Thị Ngọc Mai |  | 1998 | Kinh | Không |  | KT&PTNT |
| 24 | Bùi Thị Hằng Nga |  | 1997 | Kinh | Không |  | KE&QTKD |
| 25 | Nguyễn Văn Pháp | 1995 |  | Kinh | Không |  | CN |
| 26 | Nguyễn Thanh Phong | 1986 |  | Kinh | Không | x | CBGD |
| 27 | Nguyễn Trường Thành | 1983 |  | Kinh | Không | x | CNTP |
| 28 | Nguyễn Công Thiết | 1985 |  | Kinh | Không |  | Thủy sản |
| 29 | Trần Thị Thanh Thúy |  | 1997 | Kinh | Không |  | LLCT&XH |
| 30 | Đoàn Thu Thủy |  | 1984 | Kinh | Không |  | Nông học |
| 31 | Đỗ Trung Thực | 1988 |  | Kinh | Không | x | Cơ Điện |
| 32 | Trần Thu Trang |  | 1987 | Kinh | Không |  | SP&NN |
| 33 | Nguyễn Trọng Tuynh | 1989 |  | Kinh | Không | x | KE&QTKD |

*(Danh sách này gồm 33 đồng chí)*