**DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN CẤP XÃ NĂM 2023**

**(10/04/2023)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Nam** | **Nữ** | **Chức vụ** | **Chuyên môn** |
| **I** | **XÃ THANH ĐIỀN** |  |  |  |  |
| 1 | Phạm Hùng Sơn | 1985 |  | PCT UBND | ĐH Văn hóa |
| 2 | Tống Hùng Thanh | 1976 |  | Trưởng C.A xã | ĐH Cảnh sát |
| 3 | Lâm Thị Bích Thời |  | 1985 | Công chức TPHT | ĐH Luật |
| 4 | Trần Minh Chánh | 1988 |  | Trưởng BCHQS | TCQS |
| 5 | Nguyễn Thị Thanh Hiền |  | 1991 | Công chức TBXH | CĐ VH |
| 6 | Dương Thị Hồng Gấm |  | 1992 | Công chức VHXH | ĐH Luật |
| 7 | Trần Thị Tuyết Thu |  | 1968 | CT UBMTTQ | TC phụ vận |
| 8 | Hoàng Văn Thành | 1977 |  | CT HCCB |  |
| 9 | Đoàn Văn Bình | 1973 |  | CT HND | ĐH Luật |
| 10 | Hồ Thị Bích Loan |  | 1979 | CT HPN | ĐH Luật |
| 11 | Phan Thị Tú Uyên |  | 1990 | Tuyên giáo xã | ĐH Luật |
| 12 | Lê Thanh Điền | 1989 |  | Bí thư xã Đoàn | ĐH Luật |
| **II** | **XÃ HÒA HỘI** |  |  |  |  |
| 1 | Lâm Văn Xây | 1982 |  | PCT UBND xã | ĐH Luật |
| 2 | Nguyễn Trường Ân | 1984 |  | Trưởng CA xã | ĐH cảnh sát |
| 3 | Kiều Văn Hùng | 1960 |  | CT. HCCB xã | Sơ cấp NV CCB |
| 4 | Lưu Anh Tuấn | 1975 |  | CT. HND xã | TC Chăn nuôi Thú Y |
| 5 | Lương Huỳnh Như |  | 1992 | Bí thư đoàn | ĐH Kế toán |
| 6 | Lê Anh Bảo | 1986 |  | CC. Tư pháp | ĐH Luật |
| 7 | Châu Dương Thanh | 1988 |  | CC. Tư pháp | ĐH Luật |
| 8 | Kim Hoàng Kha | 1985 |  | CHT. BCHQS xã | ĐH luật |
| 9 | Nguyễn Thị Ngọc Hoa |  | 1985 | CT. Hội LHPN | ĐH Văn hóa |
| **III** | **XÃ HẢO ĐƯỚC** |  |  |  |  |
| 1 | Trần Ngọc Búp | 1980 |  | PCT.UBND xã | Đại học Luật |
| 2 | Dương Tấn Tuấn | 1983 |  | CC. Tư pháp – HT | Đại học Luật |
| 3 | Nguyễn Minh Nhựt | 1988 |  | BT. Xã đoàn | ĐH luật |
| 4 | Trần Thị Thanh Thủy |  | 1983 | Đài truyền Thanh | ĐH luật |
| 5 | Tô Nguyễn Thúy Hoa |  | 1985 | CC. VHXH | Đại học Luật |
| 6 | Nguyễn Văn Lược | 1987 |  | CHT Ban CHQS | Trung cấp Quân sự |
| 7 | Nguyễn Thị Hiền |  | 1978 | Chủ tịch HLHPN | Đại học Luật |
| 8 | Trần Thị Tuyết Trang |  | 1982 | CT Hội nông dân | Đại học Luật |
| 9 | Trịnh Thị Thanh |  | 1982 | CT UBMTTQ | Đại học Luật |
| 10 | Nguyễn Xuân Việt | 1993 |  | Chủ tịch hội CCB | ĐH Luật |
| 11 | Nguyễn Thị Hồng Ân |  | 1990 | CC. ĐCXD | Đại học QLĐĐ |
| 12 | Nguyễn Lê Hùng Dũng | 1979 |  | Trưởng CA xã | Đại học An ninh |
| 13 | Lê Nguyễn Hoài Huy | 1986 |  | CC. ĐCXD | Đại học QLĐĐ |
| **IV** | **XÃ AN CƠ** |  |  |  |  |
| 1 | Cao La Kham | 1968 |  | PCT | Đại học Luật |
| 2 | Tô Bảo Duy | 1976 |  | TP-HT | Đại học Luật |
| 3 | Lê Chí Nhật | 1980 |  | CC VH | CĐ Sư phạm |
| 4 | Nguyễn Thanh Đạm | 1976 |  | CB Đài truyền thanh | TC kỹ thuật điện |
| 5 | Đào Văn Phong | 1980 |  | CT hội CCB | Đại học Luật |
| 6 | Nguyễn Biên Thùy | 1986 |  | CC Điạ chính | ĐH Địa chính |
| 7 | Phạm Văn Hai | 1984 |  | CC Địa chính -MT | TC Quản lý đất đai |
| 8 | Nguyễn Thành Hưng | 1985 |  | CHT Quân sự | ĐH Quân sự |
| 9 | Trần Quang Nghĩa | 1980 |  | CT Hội ND | TC thú y |
| 10 | Nguyễn Công Vĩnh | 1988 |  | BT xã Đoàn | Đại học Luật |
| 11 | Vũ Thị Chung |  | 1983 | CT PN | Đại học Luật |
| 12 | Lê Quốc Khánh | 1982 |  | CT.UBMTTQ xã | Đại học Luật |
| 13 | Nguyễn Ngọc Hương Giang |  | 1984 | Trưởng CA xã | ĐH AN |
| **V** | **XÃ PHƯỚC VINH** |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Trọng Hiệp | 1976 |  | CT UBND | ĐHL |
| 2 | Lê Thị Ngọc Trang |  | 1980 | VP-TK | ĐHL |
| 3 | Nghiêm Thị Kim Hoa |  | 1979 | Tư pháp – Hộ tịch | ĐHL |
| 4 | Lê Thị Nàng |  | 1975 | CC VHXH | ĐHVH |
| 5 | Bùi Quang Huy | 1980 |  | Trưởng CAX | ĐH Cảnh Sát |
| 6 | Thân Thị Huỳnh Lê |  | 1980 | Phó trưởng trạm y tế | Y sĩ |
| 7 | Nguyễn Thị Cẩm Loan |  | 1983 | Tài chính xã | ĐHTC |
| 8 | Lâm Hữu Thế | 1987 |  | CT. MTTQ | Đại Học Luật |
| 9 | Lê Văn Nhỏ | 1983 |  | Xã Đội trưởng | ĐHL |
| 10 | Nguyễn Thị Phượng |  | 1984 | CT. HLHPN | ĐHVTLT |
| 11 | Đới Văn Đợi | 1986 |  | CT. HCCB | ĐHL |
| 12 | Nguyễn Biên Thùy | 1986 |  | Địa chính xã | ĐHĐC |
| 13 | Nguyễn Thị Nơi |  | 1987 | Bí thư xã đoàn | ĐH Luật |
| 14 | Hoàng Anh Đức | 1984 |  | CT. HND | ĐH Luật |
| **VI** | **XÃ LONG VĨNH** |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Thị Kim Huyền |  | 1984 | TBXH | Đại học Luật |
| 2 | Võ Trọng Mân | 1987 |  | TP - HT | Đại học Luật |
| 3 | Nguyễn Thị Kim Thoa |  | 1986 | Địa chính | Đại học xây dựng |
| 4 | Đoàn Xuân Hiếu | 1981 |  | Trưởng Công an | Đại học CS |
| 5 | Đặng Thị Hiếu Ngọc |  | 1993 | ĐTN | Đại học KT |
| 6 | Phan Trần Thanh Thức | 1994 |  | CHT. Ban CHQS xã | CĐ Quân sự |
| 7 | Ngô Thị Bích Dân |  | 1983 | CT. HPN | Đại học Luật |
| 8 | Vũ Thị Bích Vân |  | 1991 | CT. HND | Đại học Nông Lâm |
| 9 | Hồ Đức Trọng | 1982 |  | CT.HCCB | TC Quân sự |
| 10 | Phạm Ngọc Hòa | 1968 |  | VHXH | Trung cấp Nông Nghiệp |
| **VII** | **XÃ THÀNH LONG** |  |  |  |  |
| 1 | Thái Thị Thu Trang |  | 1985 | PCT UBND | ĐH Kế toán |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Ngân |  | 1986 | TP - HT | ĐH Luật |
| 3 | Đặng Đình Lâm | 1978 |  | CT.UBMTTQ xã | ĐH Luật |
| 4 | Phạm Thanh Liêm | 1983 |  | Trưởng CA xã | ĐH Cảnh sát điều tra |
| 5 | Đoàn Thị Ngọc Huệ |  | 1981 | VHXH | ĐH luật |
| 6 | Nguyễn Thị Rời |  | 1971 | VHXH | Cao đẳng Sư phạm |
| 7 | Lưu Truyền Lộc | 1982 |  | Địa chính | TC Quản lý đất đai |
| 8 | Lưu Minh Bảo | 1987 |  | CB. Tuyên giáo | ĐH |
| 9 | Võ Đình Tấn Nhu | 1985 |  | CT. HCCB | ĐH Luật |
| 10 | Nguyễn Tấn Tài | 1982 |  | CT.HND | Trung cấp Trồng trọt |
| 11 | Trịnh Thị Thoa |  | 1986 | CT.HPN | ĐH Công tác xã hội |
| 12 | Lưu Thanh Hiếu | 1989 |  | BT xã đoàn | ĐH Luật |
| 13 | Nguyễn Phong Tâm | 1980 |  | CC. VP -TK | ĐH Luật |
| 14 | Lê Hoài Tâm | 1995 |  | CHP. Ban CHQS xã | CĐ Quân sự |
| **VIII** | **XÃ BIÊN GIỚI** |  |  |  |  |
| 1 | Phạm Thu Trang |  | 1973 | PCT.UBND xã | Đại học Kinh tế |
| 2 | Lê Thị Thanh Thủy |  | 1981 | CT.HPN | Đại học luật |
| 3 | Nguyễn Văn Tảo | 1970 |  | CT.HND | Trung cấp trồng trọt |
| 4 | Đỗ Trọng Nghĩa | 1976 |  | CHT. Ban CHQS xã | Đại học Luật |
| 5 | Nguyễn Văn Phước | 1991 |  | BT xã Đoàn | Đại học Luật |
| 6 | Nguyễn Minh Luân | 1986 |  | CT.CCB | TC Công an |
| 7 | Trịnh Tấn Trình | 1983 |  | CT.MTTQ xã | Đại học luật |
| 8 | Võ Tấn Phúc | 1987 |  | Tư pháp – Hộ tịch | Đại học Luật |
| 9 | Nguyễn Hùng Cường | 1969 |  | VP.TK | Đại học Luật |
| 10 | Nguyễn Hoàng Vinh | 1985 |  | ĐC-XD | Đại học Nông lâm |
| **IX** | **TRÍ BÌNH** |  |  |  |  |
| 1 | Trần Việt Hậu | 1982 |  | PCT.UBND | ĐHL |
| 2 | Nguyễn Hồng Diễm Thảo |  | 1989 | Tư pháp - HT | ĐHL |
| 3 | Nguyễn Thị Bích Loan |  | 1985 | PCT. Hội LHPN | ĐHL |
| 4 | Phạm Thị Thùy Linh |  | 1985 | CT. HND | ĐH quản trị văn phòng |
| 5 | Nguyễn Thị Dạ Thảo |  | 1987 | CT.UBMTTQ | ĐH quản trị văn phòng |
| 6 | Nguyễn Thành Năng | 1990 |  | Xã Đoàn | Đại học Luật |
| 7 | Lê Thành Tâm | 1983 |  | Trưởng Công an xã | ĐH An Ninh |
| 8 | Trương Văn Sinh | 1981 |  | CT. Hội CCB xã | Đại học Luật |
| 9 | Phạm Thị Hoàng |  | 1981 | CCVHXH | Đại học Luật |
| 10 | Phan Thành Luận | 1986 |  | CCVHXH | Đại học Luật |
| 11 | Nguyễn Văn Tiến | 1990 |  | CHT. Ban CHQS xã | CĐ Quân sự |
| **X** | **Thị Trấn** |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Thị Lý |  | 1981 | CT MTTQ TT | Đại học Nông Lâm |
| 2 | Nguyễn Thanh Tân | 1981 |  | Chủ tịch HND | TC QS |
| 3 | Thái Hoàng Minh Triều | 1986 |  | Chủ tịch Hội CCB | Đại học Luật |
| 4 | Lưu Bình Phương |  | 1981 | Công chức TPHT | Đại học Luật |
| 5 | Dương Hoàng Phúc | 1996 |  | Bí thư Đoàn TN | ĐH Luật |
| 6 | Lê Tấn Tài | 1987 |  | CC ĐC-XD | Đại học quản lý đất đai |
| 7 | Trần Thị Thái Hằng |  | 1992 | CT Hội LHPN | ĐH Luật |
| 8 | Phạm Minh Hiếu | 1982 |  | Công chức VHXH | TC quản lý đất đai |
| 9 | Nguyễn Triều Phong | 1981 |  | Trưởng CA | Cao học ANND |
| 10 | Trần Thị Tịnh |  | 1976 | PGĐ TTHTCĐ | Đại học sư phạm |
| 11 | Phạm Thị Hồng Ân |  | 1979 | Ban tuyên giáo | ĐH Tài chính NH |
| **XI** | **Thái Bình** |  |  |  |  |
| 1 | Hồ Sỹ Hiệp | 1984 |  | PCT UBND xã | Đại học Luật |
| 2 | Hà Thị Hồng Trang |  | 1976 | CC TPHT | Đại học kinh tế |
| 3 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 1982 |  | CC TPHT | Đại học Luật |
| 4 | Hồ Thị Thìn |  | 1979 | CC VHXH | Đại học Luật |
| 5 | Nguyễn Văn Thân | 1980 |  | CHT. Quân sự | Đại học Luật |
| 6 | Lê Trung Quốc | 1989 |  | PTrưởng Công an | Đại học Công an |
| 7 | Nguyễn Thị Ngọc Trinh |  | 1981 | Công chức VPTK | Đại học Luật |
| 8 | Lê Cường Quốc | 1987 |  | Đài Truyền Thanh | THPT |
| 9 | Trần Anh Kim | 1984 |  | CC Địa chính | ĐH Nông nghiệp |
| 10 | Nguyễn Quốc Thái | 1978 |  | CT. UBMTTQ xã | Đại học Luật |
| 11 | Hoàng Minh Thảo | 1966 |  | CT. HCCB | Đại học Luật |
| 12 | Nguyễn Kim Vững |  | 1981 | CT. Hội Nông dân | Đại học Luật |
| 13 | Dương Thị Kim Tho |  | 1980 | CT. Hội phụ nữ | Đại học Luật |
| 14 | Nguyễn Tuấn Hằng Hải Sơn | 1988 |  | BT. ĐTN | ĐH Kinh Tế |
| **XII** | **An Bình** |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Thanh Tuyển | 1966 |  | CT.Hội ND | TC thuế |
| 2 | Lương Thị Kim Duyên |  | 1991 | Kế toán | ĐH Kế toán |
| 3 | Nguyễn Thị Xuân Hồng |  | 1984 | PCT.UBND | ĐH ngân hàng |
| 4 | Bùi Nhật Vy |  | 1991 | PCT.UBMTTQVN | ĐHL |
| 5 | Lê Thị Thúy Hằng |  | 1984 | VP-TK | ĐHL |
| 6 | Giang Cẩm Lìn |  | 1990 | BT. Xã Đoàn | TC Viễn thông |
| 7 | Dương Thanh Long | 1963 |  | CT. HCCB | CĐQS |
| 8 | Huỳnh Thanh Tuyền |  | 1987 | CT.HLHPN | TC công tác xã hội |
| 9 | Nguyễn Văn Cẩn | 1989 |  | TTVHTTHTCĐ | ĐHL |
| 10 | Nguyễn Thị Đẹp |  | 1978 | CC-VHXH | ĐHL |
| 11 | Phạm Hải Yến |  | 1989 | P.Trưởng Công an | ĐHAN |
| 12 | Phạm Hữu Di | 1992 |  | CHT.BCHQS | CĐQS |
| 13 | Trương Thế Anh | 1984 |  | ĐC-XĐ | ĐHNN |
| 14 | Nguyễn Quốc Linh | 1985 |  | CC Tư pháp | ĐHL |
| **XIII** | **XÃ NINH ĐIỀN** |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Hoàng Phúc | 1973 |  | Chủ tịch UBND | Đại học luật |
| 2 | Đoàn Thị Mộng Tuyền |  | 1983 | PCT-HĐND | Đại học luật |
| 3 | Vương Đức Lợi | 1993 |  | Địa chính XD-MT | Đại học quản lý đất đai |
| 4 | Nguyễn Hữu Lục | 1986 |  | CC.TP-HT | Đại học luật |
| 5 | Nguyễn Thị Trang |  | 1987 | CC.TP-HT | Đại học luật |
| 6 | Cao Hoài Ân | 1986 |  | CC.VHXH | Đại học luật |
| 7 | Nguyễn Thị Bé |  | 1990 | Bí Thư xã Đoàn | Đại học kế toán |
| 8 | Võ Văn Việt | 1983 |  | CT. HND | Đại học luật |
| 9 | Trần Thị Thúy Hằng |  | 1982 | CT.HPN | Đại học luật |
| 10 | Đào Văn Thúy | 1973 |  | CT.HCCB | 12/12 |
| 11 | Nguyễn Văn Bình | 1985 |  | CT.UBMTTQ | Đại học luật |
| 12 | Đặng Vũ Đức Thiệp | 1985 |  | Trưởng Công an | Đại học Công an |
| **XIV** | **ĐỒNG KHỞI** |  |  |  |  |
| 1 | Trần Thị Loan |  | 1983 | PCT. UBND | Trung cấp hành chính |
| 2 | Trần Quốc Toản | 1987 |  | CCTP - HT | Đại học Luật |
| 3 | Lương Thị Thủy Tiên |  | 1985 | CCTP - HT | Đại học Luật |
| 4 | Nguyễn Chí Trung | 1985 |  | Trưởng Công an | ĐH Cảnh sát nhân dân 2 |
| 5 | Võ Vũ Tuân | 1981 |  | CHT BCHQS | Đại học Luật |
| 6 | Lê Huyền Khanh |  | 1982 | CCVH - XH | Đại học xã hội học |
| 7 | Cao Ngọc Liên |  | 1992 | CB. Tuyên giáo | Đại học CTXH |
| 8 | Trần Tấn Luận | 1987 |  | CT.UBMTTQ | Đại văn hóa |
| 9 | Trần Minh Thành | 1995 |  | Bí Thư xã Đoàn | Đại học Luật |
| 10 | Trần Thị Nương |  | 1979 | CT.HPN | Đại học Luật |
| 11 | Nguyễn Văn Hưng | 1970 |  | CT. HCCB | Đại học Luật |
| 12 | Ngô Minh Trí | 1982 |  | CB. Truyền thanh | TC KT |
| 13 | Đặng Thị Thúy Hằng |  | 1985 | TBXH | TC |
| **XV** | **XÃ HÒA THẠNH** |  |  |  |  |
| 1 | Dương Minh Phúc | 1980 |  | PCT HĐND | Đại học Luật |
| 2 | Trương Văn Chữ | 1967 |  | CT.MTTQ | Đại học Luật |
| 3 | Phùng Thị Kim Ân |  | 1985 | CT.HLHPN | Đại học Luật |
| 4 | Nguyễn Thị Kim Tuyến |  | 1987 | PCT.UBND | Đại học kế toán |
| 5 | Võ Văn Dương | 1984 |  | CT. CCB | Đại học Luật |
| 6 | Trần Thanh Long | 1967 |  | CT. HND | Đại học luật |
| 7 | Trương Duy Hùng | 1983 |  | CC VHXH | Đại học Luật |
| 8 | Nguyễn Hoài Thanh | 1977 |  | CC VPTK | Đại học Luật |
| 9 | Đinh Văn Tèo | 1984 |  | CC VPTK | Đại học Luật |
| 10 | Trần Minh Hải | 1985 |  | CC TPHT | Đại học Luật |
| 11 | Trần Bình Dương | 1985 |  | CC. ĐC - XD | ĐH QLĐĐ |

1. Trí Bình: 11 (07 ĐHL)
2. Biên Giới: 10 (07 ĐHL)
3. Thành long: 14 (07 ĐHL)
4. Phước Vinh: 14 (08 ĐHL)
5. An cơ: 13 (06 ĐHL)
6. Long Vĩnh: 10 (03 ĐHL)
7. Hảo Đước: 13 (09 ĐHL)
8. Hòa Hội: 9 (04 ĐHL)
9. Thanh Điền: 12 (06 ĐHL)
10. Thị Trấn: 11 (04 ĐHL)
11. Thái Bình: 14 (10 ĐHL)
12. An Bình: 14 (08 ĐHL)
13. Ninh Điền: 12 (09 ĐHL)
14. Hòa Thạnh:11(09 ĐHL)
15. Đồng Khởi: 13(06 ĐHL)

**TỔNG: 181**