|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Kết nạp Đảng | Hệ đào tạo | Ghi chú |
| Năm vào Đảng | Năm chính thức |
| 1 | Đỗ Thị Quỳnh Liên | 17/8/1968 | /1998 | /1999 | ĐH | 21 năm |
| 2 | Trần Văn Chung | 26/11/1979 | 18/09/2004 | 18/09/2005 | ĐH | 15 |
| 3 | Bùi Thị Cúc | 11/7/1978 | 08/09/2002 | 08/09/2003 | ĐH | 17 |
| 4 | Nguyễn Thị Hiền | 06/1/1975 |  2001 |  2002 | ĐH | 18 |
| 5 | Đỗ Thị Hoa | 26/09/1982 | 03/09/2011 | 03/09/2012 | ĐH | 8 |
| 6 | Nguyễn Thị Liên | 02/06/1980 | 10/06/2012 | 10/06/2013 | ĐH | 7 |
| 7 | Nguyễn Thị Hồng A | 10/7/1965 | 27/11/2003 | 27/11/2004 | ĐH | 16 |
| 8 | Nguyễn Thị Hồng B | 17/2/1974 | 21/04/2011 | 21/04/2012 | ĐH | 8 |
| 9 | Đoàn Thu Hương | 20/1/1978 | 08/08/2002 | 08/08/2003 | ĐH | 17 |
| 10 | Phạm Thị Lương | 01/01/1980 | 10/03/2009 | 10/03/2010 | ĐH | 10 |
| 11 | Vũ Thị Lan | 09/07/1965 | 03/02/1995 | 03/02/1996 | ĐH | 24 |
| 12 | Nguyễn Thị Lành | 26/7/1975 | 10/06/2001 | 10/06/2002 | ĐH | 18 |
| 13 | Phạm Thị Thoản | 10/6/1978 | 26/03/2006 | 26/03/2007 | ĐH | 13 |
| 14 | Đoàn Hải Đăng |  | 24/03/2016 | 24/03/2017 | ĐH | 3 |
| 15 | Phạm Thị Hồng |  | 24/03/2016 | 24/03/2017 | ĐH | 3 |
| 16 | Nguyễn T Bích Thủy | 02/12/1967 | 03/02/1995 | 03/02/1996 | ĐH | 24 |
| 17 | Phạm Thị Hồng Vân | 10/11/1972 | 10/06/2001 | 10/06/2002 | ĐH | 18 |
| 18 | Đinh Thị Thanh Xuân | 17/8/1967 | 2003 |  2004 | ĐH | 16 |
| 19 | Hứa Thị Liên | 02/07/1979 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | ĐH | 10 |
| 20 | Cao Thị Nhiên | 20/06/1989 |  |  | ĐH |  |

**DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2019 CHI BỘ THCS TÂN HƯNG**