|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DANH SÁCH PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI THẢO**  (Kèm theo Thông báo số: 91 /TB-CĐ, ngày 10/10/2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Học viện) | | |
| **TT** | **Công đoàn bộ phận** | **Số lượng đại biểu** |
| 1 | Khoa Nông học + các trung tâm sinh hoạt ghép | 10 |  |
| 2 | Khoa Quản lý đất đai+ các trung tâm sinh hoạt ghép | 8 |  |
| 3 | Khoa Môi trường | 8 |  |
| 4 | Khoa Cơ Điện | 5 |  |
| 5 | Khoa Thú y | 10 |  |
| 6 | Khoa Công nghệ thông tin | 8 |  |
| 7 | Khoa Kinh tế & Phát triển Nông thôn, Viện Kinh tế PT | 10 |  |
| 8 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | 10 |  |
| 9 | Khoa Chăn nuôi + trung tâm sinh hoạt ghép | 8 |  |
| 10 | Khoa Thủy sản | 3 |  |
| 11 | Khoa Lý luận chính trị và Xã hội | 6 |  |
| 12 | Khoa Công nghệ thực phẩm | 6 |  |
| 13 | Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ | 6 |  |
| 14 | Khoa Công nghệ sinh học + trung tâm sinh hoạt ghép | 5 |  |
| 15 | Khoa Giáo dục quốc phòng | 1 |  |
| 16 | Ban Tổ chức cán bộ | 1 |  |
| 17 | Ban Công tác Chính trị và CTSV + Trung tâm cung ứng nguồn nhân lực | 2 |  |
| 18 | Ban Khoa học Công nghệ | 1 |  |
| 19 | Ban Hợp tác Quốc tế | 1 |  |
| 20 | Ban Tài chính và Kế toán | 2 |  |
| 21 | Văn phòng Học viện | 10 |  |
| 22 | Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư | 1 |  |
| 23 | Ban Thanh tra - Đảm bảo chất lượng | 2 |  |
| 24 | Trạm Y tế | 1 |  |
| 25 | Ban Quản lý Đào tạo | 1 |  |
| 26 | Nhà Xuất Bản Học viện | 1 |  |
| 27 | TT Giáo dục thể chất và thể thao | 1 |  |
| 28 | Trung tâm Thông tin Thư viện LĐC | 1 |  |
| 29 | Trung tâm Thực nghiệm và ĐTN | 5 |  |
| 30 | Trung tâm Dạy nghề và và Đào tạo lái xe | 1 |  |
| 31 | Trung tâm Ngoại ngữ | 1 |  |
| 32 | Viện NC và phát triển cây trồng | 3 |  |
| 33 | Viện Sinh học nông nghiệp | 1 |  |
| 34 | Công ty tư vấn và Dịch vụ KHNNI | 1 |  |
|  | |  |  |  |