|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẢNG UỶ TRƯỜNG**  **ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN** | **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**    Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023 |

**THÔNG BÁO VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG**

**Đảng uỷ xem xét hồ sơ chuyển Đảng chính thức cho 29 đồng chí.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Ngày tháng năm sinh** | **Đơn vị** | **Quê quán** |
| 1 | Hà Đăng Thuận | 23/01/2004 | Viện Kế toán - Kiểm toán | X. Thuần Hưng, H. Khoái Châu, T. Hưng Yên |
| 2 | Nguyễn Đình Quân | 27/8/2004 | Viện Kế toán - Kiểm toán | X. Xuân Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An |
| 3 | Lường Thị Thanh | 01/01/2004 | Viện Ngân hàng - Tài chính | X. Hoằng Hải, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa |
| 4 | Nguyễn Phương Thúy | 22/4/2001 | Viện Ngân hàng - Tài chính | X. Cam Thượng, H. Ba Vì, TP. Hà Nội |
| 5 | Vũ Phương Anh | 24/7/2001 | Viện Ngân hàng - Tài chính | P.Liên Bảo, Tp.Vĩnh Yên, T.Vĩnh Phúc |
| 6 | Đinh Quốc Cường | 28/6/2004 | Viện Ngân hàng - Tài chính | X. Phú Lộc, H. Nho Quan, T. Ninh Bình |
| 7 | Trần Quốc Thắng | 12/05/2000 | Viện Đào tạo TT, CLC và POHE | X. Trung Đông, H. Trực Ninh, T. Nam Định |
| 8 | Hoàng Văn Hoạt | 15/4/2004 | Khoa Kế hoạch và Phát triển | X. Trường Minh, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa |
| 9 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 21/01/2004 | Khoa Khoa học quản lý | X. Thanh Mỹ, H. Thanh Chương, T. Nghệ An |
| 10 | Vương Thảo Hiền | 01/04/2001 | Khoa Đầu tư | X. Trừng Xá, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh |
| 11 | Lê Thu Hương | 27/10/2001 | Khoa Đầu tư | P. Tân Hòa, TP. Hòa Bình, T. Hòa Bình |
| 12 | Mai Trần Ninh | 20/8/2004 | Viện ĐTTT, CLC & POHE | X. Quảng Đức, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa |
| 13 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 26/03/2004 | Viện ĐTTT, CLC & POHE | X. Yên Hồ, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh |
| 14 | Nguyễn Thị Thu Uyên | 22/09/2001 | Khoa Đầu tư | X. Khai Thái, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội |
| 15 | Hoàng Vũ Xuân Tùng | 24/01/2001 | Viện ĐTTT, CLC & POHE | X. Yên Luật, H. Hạ Hòa, T. Phú Thọ |
| 16 | Nguyễn Viết Quân | 27/01/2004 | Viện ĐTTT, CLC & POHE | X. Phúc Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An |
| 17 | Nguyễn Phúc Lâm | 15/02/2004 | Viện ĐTTT, CLC & POHE | X. Xuân Huy, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ |
| 18 | Đinh Hoàng Nguyên | 04/02/2004 | Viện ĐTTT, CLC & POHE | X. Hưng Linh, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An |
| 19 | Nguyễn Thị Vui | 03/06/2004 | Viện TM & KTQT | X. Lưu Sơn, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình |
| 20 | Nguyễn Thị Lan Hiền | 02/03/2004 | Viện TM & KTQT | TT. Lâm Thao, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ |
| 21 | Ngọ Thị An | 15/01/2004 | Viện TM & KTQT | X. Tiến Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa |
| 22 | Trương Tiến Nhật | 28/01/2004 | Viện TM & KTQT | X. An Ninh, H. Quảng Ninh, T. Quảng Bình |
| 23 | Vũ Xuân Hoà | 08/04/2004 | Viện TM & KTQT | X. Hùng Tiến, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình |
| 24 | Lê Thị Thơ | 23/03/2004 | Viện TM & KTQT | X. Thạch Mỹ, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh |
| 25 | Trần Đoàn An | 14/02/2004 | Khoa Luật | X.Trung Sơn, H.Đô Lương, T.Nghệ An |
| 26 | Lê Ngọc Khánh Vân | 15/10/2001 | Khoa KT & QLNNL | X. Cẩm Chế, H. Thanh Hà, T. Hải Dương |
| 27 | Nguyễn Như Quỳnh | 01/07/2004 | Khoa KT & QLNNL | X. Trường Liên, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình |
| 28 | Trịnh Phương Ngọc Linh | 06/01/2001 | Khoa Du Lịch & Khách sạn | X. Định Trung, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc |
| 29 | Vũ Nguyễn Tuấn Hùng | 28/10/2001 | Khoa Marketing | X.Đồng Sơn, H.Nam Trực, T.Nam Định |

**Sinh viên nhà Trường có ý kiến đóng góp xin gặp trực tiếp VP Đảng uỷ hoặc viết thành văn bản gửi VP Đảng uỷ (Tầng 6 – phòng 608 – tòa nhà A1), từ ngày 27/10/2023 đến ngày 03/11/2023.**

**Văn phòng Đảng uỷ**