# UBND HUYỆN GÒ DẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**PHÒNG TƯ PHÁP**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH**

**Tuyên truyền viên pháp luật xã,**

**thị trấn trên địa bàn huyện Gò Dầu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Chức vụ** | **Ghi chú** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| ***\*Xã Thanh Phước*** | | | | |
| 1 | Nguyễn Văn Lập | 1973 | PCT.UBND xã |  |
| 2 | Huỳnh Văn Chương | 1975 | CC. TP –HT xã |  |
| 3 | Trà Văn Phước | 1978 | CC. TP –HT xã |  |
| 4 | Phan Tấn Hải | 1976 | CT. MTTQ xã |  |
| 5 | Mai Văn Minh | 1967 | CT. Hội Nông dân |  |
| 6 | Nguyễn Thị Thúy | 1968 | CT. Hội PN xã |  |
| 7 | Nguyễn Hải Điền | 1978 | CT. Hội CCB xã |  |
| 8 | Trần Văn Tự | 1952 | CT. Hội CTĐ xã |  |
| 9 | Nguyễn Thanh Nhàn | 1988 | Bí thư xã Đoàn |  |
| 10 | Võ Minh Luân | 1987 | CHT BCHQS xã |  |
| 11 | Trần Quang Định | 1982 | Trưởng Công an xã |  |
| 12 | Nguyễn Quốc Thái | 1985 | CC. VH-XH xã |  |
| 13 | Đỗ Nguyên Phương | 1997 | Trưởng ban TG- ĐU xã |  |
| ***\*Xã Bàu Đồn*** | | | | |
| 01 | Nguyễn Quốc Danh | 1986 | Công chức VP-TK xã |  |
| 02 | Nguyễn Thị Tuyết Nở | 1978 | CT.Hội Phụ nữ xã |  |
| 03 | Bùi Tuấn Anh | 1994 | CC.Tư pháp-Hộ tịch |  |
| 04 | Phan Thành Ngân | 1984 | CC.Văn hóa-Xã hội |  |
| 05 | Vương Thị Thu Dân | 1983 | Bí thư xã Đoàn |  |
| 06 | Nguyễn Minh Lữ | 1981 | CC.Tư pháp-Hộ tịch |  |
| 07 | Lê Minh Thạnh | 1985 | CC.Địa chính xã |  |
| ***\*Xã Cẩm Giang*** | | | | |
| 1 | Võ Thị Ngọc Hiếu | 1981 | PCT.UBND xã |  |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Quyên | 1982 | CC.TP-HT |  |
| 3 | Nguyễn Minh Tân | 1985 | CC.TP-HT |  |
| 4 | Nguyễn Quốc Lâm | 1980 | Trưởng CAX |  |
| 5 | Phạm Minh Duy | 1985 | CHT.BCHQS xã |  |
| 6 | Lê Thị Bích Ngọc | 1987 | CT.UBMTTQ xã |  |
| 7 | Nguyễn Phong Tân | 1968 | CT.HCCB xã |  |
| 8 | Dương Trúc Giang | 1988 | CT. Hội Nông dân |  |
| 9 | Nguyễn Ngọc Thanh Hoa | 1987 | CT.HLHPN xã |  |
| 10 | Lê Minh Tân | 1994 | Bí thư ĐTN |  |
| 11 | Nguyễn Quang Ngân | 1983 | CC.VH-XH xã |  |
| 12 | Trần Văn Qui | 1963 | Trưởng ấp Cẩm Thắng |  |
| 13 | Nguyễn Hồng Lịch | 1960 | Trưởng ấp Cẩm Long |  |
| 14 | Nguyễn Văn Phất | 1957 | Trưởng ấp Cẩm Bình |  |
| 15 | Nguyễn Văn Tình | 1959 | Trưởng ấp Cẩm An |  |
| ***\*Xã Phước Đông*** | | | | |
| 1 | Huỳnh Văn Út | 1976 | PCT.UBND xã |  |
| 2 | Huỳnh Trung Nghĩa | 1986 | CT.MTTQ xã |  |
| 3 | Nguyễn Thị Mì | 1970 | CT.PN xã |  |
| 4 | Nguyễn Thị Ngoan | 1983 | Công chức TP-HT |  |
| 5 | Tô Cẩm Dung | 1969 | CT. Hội Nông dân |  |
| 6 | Nguyễn Thị Tuyết Nhi | 1995 | BT.ĐTN xã |  |
| 7 | Huỳnh Văn Giỏi | 1981 | Trưởng CH Quân sự |  |
| 8 | Huỳnh Hữu Nghĩa | 1980 | Trưởng công an xã |  |
| 9 | Lê Văn An | 1967 | CT.HCCB xã |  |
| 10 | Trần Văn Diêm | 1975 | Công chức VH-XH |  |
| 11 | Nguyễn Thị Hồng Huế | 1982 | Công chức VH-XH |  |
| ***\*Xã Thạnh Đức*** | | | | |
| 01 | Võ Đông Sơ | 1970 | PCT. UBND xã |  |
| 02 | Lê Minh Khương | 1981 | CT. UBMTTQVN xã |  |
| 03 | Trương Anh Dũng | 1965 | CT. Hội Nông dân xã |  |
| 04 | Võ Đăng Huy | 1991 | BT. Đoàn TNCS HCM |  |
| 05 | Nguyễn Thị Phi Yến | 1985 | CT. Hội LHPN xã |  |
| 06 | Huỳnh Thị Thùy Châu | 1972 | PCT. Hội LHPN xã |  |
| 07 | Nguyễn Thanh Phong | 1974 | PCN. UBKT Đảng ủy xã |  |
| 08 | Hồ Văn Thẳng | 1984 | CC VH-XH |  |
| 09 | Trần Công Tuấn | 1970 | CC Tư pháp – Hộ tịch |  |
| 10 | Ngô Thị Ngọc Ánh | 1985 | CC Tư pháp – Hộ tịch |  |
| ***\*Xã Phước Thạnh*** | | | | |
| 1 | Nguyễn Văn Phong | 1966 | PCT.UBND xã |  |
| 2 | Trần Thị Kim Thoa | 1986 | CC.TP-HT xã |  |
| 3 | Nguyễn Ngọc Quý | 1981 | CT. HPN xã |  |
| 4 | Nguyễn Văn Chúa | 1969 | CT. Hội Nông dân |  |
| 5 | Nguyễn Hữu Khuyến | 1987 | CT.MTTQ xã |  |
| 6 | Trần Văn Chơn | 1987 | BT.ĐTN xã |  |
| 7 | Trương Mậu Ngọ | 1979 | CHT.BCH QS xã |  |
| 8 | Lê Văn Bính | 1982 | Trưởng công an xã |  |
| 9 | Trương Hoài Đức | 1983 | CC. ĐC-NN-XD và MT |  |
| 10 | Huỳnh Văn Đuột | 1965 | CB. Tuyên giáo |  |
| 11 | Trần Minh Quang | 1973 | CT.HCCB |  |
| 12 | Nguyễn Văn Thy | 1979 | CC.VHXH |  |
| ***\*Xã Hiệp Thạnh*** | | | | |
| 1 | Lê Hoàng Hồ | 1986 | CC.VP-TK xã |  |
| 2 | Phạm Hoàng Hải | 1975 | CT. UBMTTQ xã |  |
| 3 | Lê Nguyễn Du | 1992 | BT xã Đoàn |  |
| 4 | Nguyễn Hoàng Duy | 1979 | P. CT UBND xã |  |
| 5 | Phạm Hoàng Anh | 1968 | CT. Hội Nông dân |  |
| 6 | Đỗ Hữu Phước | 1981 | CC.TP-HT xã |  |
| 7 | Phạm Tấn Lượng | 1984 | CC. VHTT xã |  |
| 8 | Đặng Văn Cẩn | 1982 | Xã Đội Trưởng |  |
| 9 | Đoàn Thị Yến Nhi | 1989 | CT.HLHPN xã |  |
| ***\*Xã Phước Trạch*** | | | | |
| 01 | Nguyễn Ngọc Tùng | 1977 | CT. MTTQVN xã |  |
| 02 | Nguyễn Tường Văn | 1979 | Trưởng Công an xã |  |
| 03 | Nguyễn Văn Vui | 1978 | CC.TP-HT xã |  |
| 04 | Võ Hà Diễm Phương | 1982 | CC. VH-XH |  |
| 05 | Lê Quang Quí | 1979 | CC. ĐC-NN-XD và MT |  |
| 06 | Nguyễn Văn Buôl | 1922 | CT. Hội CCB xã |  |
| 07 | Trịnh Thị Út | 1986 | CC VH-XH xã |  |
| 08 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 1989 | CC VP - TK |  |
| 09 | Phạm Quốc Nam | 1975 | CB Đài truyền thanh |  |
| 10 | Ngô Hồng Khanh | 1985 | Chỉ huy trưởng QS xã |  |
| 11 | Lê Hoàng Sơn | 1979 | CT. Hội Nông dân |  |
| 12 | Phan Văn Nhã | 1968 | Trưởng ấp Bàu Vừng |  |
| 13 | Nguyễn Văn Thanh | 1959 | Trưởng ấp Cây Nính |  |
| 14 | Nguyễn Văn Minh | 1963 | Trưởng ấp Xóm Mía |  |
| 15 | Tô Minh Trương | 1965 | CB giao thông thủy lợi |  |
| 16 | Mai Anh | 1981 | Phó CT HĐND xã |  |
| 17 | Lê Phúc Hậu | 1991 | Bí thư xã Đoàn |  |
| ***\*Thị trấn Gò Dầu*** | | | | |
| 1 | Trần Văn Thương | 1969 | PCT.UBND |  |
| 2 | Dư Thị Hồng Chương | 1978 | CC.TP-HT |  |
| 3 | Huỳnh Hữu Thành | 1968 | CC.VH-TT |  |
| 4 | Trần Văn Hảo | 1978 | CC.VH-XH |  |
| 5 | Nguyễn Ngọc Phương | 1978 | CT.UBMTTQ |  |
| 6 | Nguyễn Hải Đường | 1965 | PCT. Hội CCB |  |
| 7 | Trần Minh Trí | 1981 | Trưởng CATT |  |
| 8 | Phạm Duy Khánh | 1989 | Bí Thư ĐTN |  |
| 9 | Nguyễn Thị Trúc | 1989 | CT. Hội PN |  |
| 10 | Phạm Thị Mộng Huy | 1987 | CT. Hội Nông dân |  |
| 11 | Nguyễn Tất Linh | 1981 | CHT. Quân sự |  |

*Gò Dầu, ngày 21 tháng 4 năm 2023*

**Người lập**  **TRƯỞNG PHÒNG**