|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **XÃ TRUNG CHÍNH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Trung Chính, ngày 10 tháng 01 năm 2022* |

**DANH SÁCH**

**TẬP HUẤN TỔ COVID CỘNG ĐỒNG XÃ TRUNG CHÍNH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Thôn** | **Ghi chú** |
| 1 | Đoàn Ngọc Hùng | 1972 | Đào Xuyên |  |
| 2 | Lê Hồng Trung | 1955 |  |
| 3 | Đoàn Huy Cường | 1979 |  |
|  | Trần Văn Bắc | 1969 |  |
|  | Đoàn Thị Thơm | 1965 |  |
|  | Lê Hồng Phương | 1981 |  |
|  | Nguyễn Văn Nam | 1969 |  |
|  | Phạm Tiến Thụ | 1970 |  |
|  | Đoàn Văn Tuấn | 1966 |  |
|  | Nguyễn Văn Trường | 1971 |  |
|  | Đoàn Huy Thế | 1978 |  |
|  | Ngô Văn Vinh | 1972 | Đào Xá |  |
|  | Nguyễn Xuân Lâm | 1962 |  |
|  | Phạm Thị Huê | 1968 |  |
|  | Đặng Thị Quyên | 1971 |  |
|  | Ng. Văn Hương | 1974 |  |
|  | Ng. Văn Cờ | 1959 |  |
|  | Ng. Văn Quyết | 1968 |  |
|  | Ng. Văn Hảo | 1979 |  |
|  | Ngô Văn Nguyên | 1970 |  |
|  | Đặng Văn Duy | 1971 |  |
|  | Lê Mạnh Hùng | 1971 | Ấp Dừa |  |
|  | Phí Đình Toàn | 1952 |  |
|  | Nguyễn Thị Chắc | 1968 |  |
|  | Đoàn Đình Nghề | 1962 |  |
|  | Ngô Thị Loan | 1960 |  |
|  | Phạm Thị Mai | 1991 |  |
|  | Phạm Thị Sang | 1968 |  |
|  | Lâm Văn Minh | 1964 |  |
|  | Phí ĐìnhThanh | 1980 |  |
|  | Phí Đình Lực | 1954 |  |
|  | Nguyễn Bá Thi | 1969 |  |
|  | Đoàn Đình Minh | 1961 |  |
|  | Nguyễn Văn Phong | 1984 | Trinh Phú |  |
|  | Nguyễn Duy Đạt | 1957 |  |
|  | Nguyễn Duy Đường | 1962 |  |
|  | Phạm Văn Xuân | 1954 |  |
|  | Ng. Thị Đông | 1969 |  |
|  | Ng. Văn Tiếp | 1988 |  |
|  | Ng. Bá Độ | 1954 |  |
|  | Ng. Thị Huệ | 1975 |  |
|  | Ng. Hữu Nhân | 1962 |  |
|  | Nguyễn Duy Thư | 1978 |  |
|  | Nguyễn Văn Tín | 1969 |  |
|  | Lương Văn Tiến | 1975 | Trung Chinh |  |
|  | Lê văn Hoằng | 1962 |  |
|  | Nguyễn Thị Mai | 1960 |  |
|  | Lương Văn Đại | 1968 |  |
|  | Ng. Thị Huê | 1976 |  |
|  | Lương Thế Vinh | 1989 |  |
|  | Lương Thanh Nghị | 1950 |  |
|  | Lâm Văn Cảnh | 1962 |  |
|  | Lương Văn Dược | 1966 |  |
|  | Lê Văn Hồi | 1956 |  |
|  | Lương Văn Thi | 1966 |  |
|  | Lương Văn Đà | 1964 |  |
|  | Tằng Văn Trường | 1960 | Nghĩa La |  |
|  | Nguyễn Thị Thơm | 1960 |  |
|  | Bùi Thị Gấm | 1971 |  |
|  | Đoàn Văn Đang | 1954 |  |
|  | Tằng Thị Thơm | 1962 |  |
|  | Trần Văn Cường | 1990 |  |
|  | Đằng Văn Đức | 1956 |  |
|  | Tằng Văn Chính | 1960 |  |
|  | Ng. Văn Việt | 1966 |  |
|  | Nguyễn Văn Minh | 1963 |  |
|  | Đoàn Văn Bẩy | 1970 |  |
|  | Đỗ Viết Xuất | 1966 |  |
|  | Ngô Văn Kiên | 1966 | Tuần La |  |
|  | Vũ Văn Trọng | 1984 |  |
|  | Vũ Thị Hữu | 1976 |  |
|  | Vũ Văn Chãi | 1980 |  |
|  | Đinh Văn Đô | 1991 |  |
|  | Vũ Văn Chât | 1959 |  |
|  | Phạm Văn Sử | 1967 |  |
|  | Vũ Văn Hiệu | 1991 |  |
|  | Đoàn Văn Sáng | 1972 |  |
|  | Vũ Văn Lệ | 1968 |  |
|  | Đinh Văn Triển | 1963 |  |
|  | Phạm Văn Minh | 1968 | Lai Đông 1 |  |
|  | Phạm Văn Vuông | 1966 |  |
|  | Nguyễn Thị La | 1963 |  |
|  | Trần Văn Tập | 1962 |  |
|  | Tạ Thị Tầm | 1970 |  |
|  | Phạm Văn Sách | 1978 |  |
|  | Phạm Văn Bằng | 1957 |  |
|  | Trần Văn Lý | 1971 |  |
|  | Ng. Văn Diến | 1966 |  |
|  | Nguyễn Văn Dựng | 1964 |  |
|  | Nguyễn Văn Kiên | 1981 |  |
|  | Phạm Văn Mong | 1968 | Lai Đông 2 |  |
|  | Nguyễn Văn Giai | 1957 |  |
|  | Vũ Thị Tự | 1964 |  |
|  | Ng. Văn Nội | 1981 |  |
|  | Ng. Thị Tuyên | 1969 |  |
|  | Ng. Văn Việt | 1986 |  |
|  | Phạm Văn Thạch | 1957 |  |
|  | Ng. Văn Cao | 1966 |  |
|  | Trần Văn Trừng | 1952 |  |
|  | Nguyễn Văn Quynh | 1966 |  |
|  | Phạm Văn Tống | 1959 |  |
|  | Nguyễn Văn Chính | 1966 | Lai Đông 3 |  |
|  | Nguyễn Văn Hunyh | 1960 |  |
|  | Đỗ Thị Phượng | 1978 |  |
|  | Ng. Văn Anh | 1989 |  |
|  | Ng. Thị Duệ | 1963 |  |
|  | Nguyễn Văn Huân | 1989 |  |
|  | Phạm Văn Lịch | 1954 |  |
|  | Ng. Xuân Trường | 1978 |  |
|  | Ng. Văn Viển | 1962 |  |
|  | Nguyễn văn Đức | 1966 |  |
|  | Nguyễn văn Tâm | 1971 |  |
|  | Vũ văn Kiên | 1963 |  |
|  | Trương Hữu Hào | 1965 | Lai Tê |  |
|  | Nguyễn Thị Thảo | 1959 |  |
|  | Nguyễn Thị Nam | 1968 |  |
|  | Trần Đình Phê | 1984 |  |
|  | Ng. Đức Hùng | 1987 |  |
|  | Ng. Đức Vinh | 1959 |  |
|  | Ng. Đình Hồng | 1980 |  |
|  | Ng. Đức Hùng | 1986 |  |
|  | Hoàng Trọng Điều | 1972 |  |
|  | Hoàng Trọng Tại | 1968 |  |
|  | Trương Hữu Dụng | 1969 |  |
|  | Phí Hữu Đồng | 1665 | Thiên Lộc |  |
|  | Phí Hữu Huynh | 1959 |  |
|  | Nguyễn Thị Liên | 1974 |  |
|  | Phí Hữu Bản | 1954 |  |
|  | Phạm Thị Oai | 1964 |  |
|  | Phí Đình Đạt | 1993 |  |
|  | Phí Hữu Hà | 1950 |  |
|  | Ng. Thị Quyên | 1971 |  |
|  | Phí Đức Hưu | 1968 |  |
|  | Phí Hữu Duyên | 1970 |  |
|  | Phí Đình Nhật | 1974 |  |
|  | Lê Hồng Bình | 1971 |  |
|  | Nguyễn Văn Hải | 1959 | Đan Quế |  |
|  | Nguyễn Văn Tập | 1954 |  |
|  | Nguyễn Văn Thuyết | 1960 |  |
|  | Ng. Văn Phương | 1966 |  |
|  | Mai Thị Yên | 1965 |  |
|  | Ng. Thị Thu | 1991 |  |
|  | Ng Văn Đông | 1962 |  |
|  | Ng. Văn Sao | 1965 |  |
|  | Ng. Văn Thủa | 1970 |  |
|  | Nguyễn Văn Để | 1964 |  |
|  | Nguyễn văn Nguyên | 1970 |  |
|  | Nguyễn Văn Nhất | 1972 |  |
|  | Bá Đình Khởi | 1966 | Thanh Dương |  |
|  | Nguyễn Văn Sinh | 1963 |  |
|  | Nguyễn Văn Đậu | 1952 |  |
|  | Bá Đình Cầu | 1955 |  |
|  | Ng. Thị Điệp | 1993 |  |
|  | Ng. Thị Bến | 1992 |  |
|  | Bá Đình Tuấn | 1966 |  |
|  | Bá Đình Minh | 1959 |  |
|  | Nguyễn Văn Chức | 1968 |  |
|  | Bá Đình Hường | 1971 |  |
|  | Nguyễn Văn Khương | 1982 |  |
|  | Nguyễn Văn Sáu | 1964 | Trình Khê |  |
|  | Nguyễn Văn Nhiên | 1965 |  |
|  | Phạm Thị Thư | 1969 |  |
|  | Ng. Thị Hoạt | 1968 |  |
|  | Ng. Thị Hà | 1973 |  |
|  | Ng. Văn Tiềm | 1989 |  |
|  | Ng. Tiến Đạo | 1954 |  |
|  | Ng. Văn Điền | 1960 |  |
|  | Vũ Văn Thưởng | 1969 |  |
|  | Nguyễn Văn Phiến | 1971 |  |
|  | Nguyễn Văn Khương | 1971 |  |
|  | Nguyễn Văn Bẩy | 1971 |  |
|  | Vũ Văn Ngọc | 1981 | Thiên Đức |  |
|  | Nguyễn Thị Tin | 1974 |  |
|  | Phí Thị The | 1970 |  |
|  | Vũ Thị Loan | 1973 |  |
|  | Vũ Văn Kha | 1986 |  |
|  | Vũ Văn Đàm | 1963 |  |
|  | Ng. Xuân Chúc | 1966 |  |
|  | Ng. Xuân Hảo | 1962 |  |
|  | Đặng văn Khánh | 1971 |  |
|  | Đặng văn Tuấn | 1971 |  |
|  | Trần văn Chi | 1963 |  |
|  | Đoàn Đình Kế | 1963 | Thiên Phúc |  |
|  | Dương Đình Khương | 1977 |  |
|  | Nguyễn Xuân Lệ | 1776 |  |
|  | Ng. Xuân Hùng | 1964 |  |
|  | Tạ Thị Mái | 1968 |  |
|  | Ng. Thị Hương | 1983 |  |
|  | Đoàn Đình Bộ | 1955 |  |
|  | Dương Phương Khôi | 1973 |  |
|  | Nguyễn Xuân Cường | 1966 |  |
|  | Nguyễn Xuân Hoàng | 1969 |  |
|  | Nguyễn Xuân Tuế | 1968 |  |
|  | Dương Phương Tới | 1966 |  |
|  | Nguyễn Văn Phú | 1965 | Ấp Ngoài |  |
|  | Dương Thị Hằng | 1962 |  |
|  | Nguyễn Thị Song | 1972 |  |
|  | Đoàn Đoàn Mão | 1964 |  |
|  | Ng. Thị Hậu | 1973 |  |
|  | Dương Phương Chức | 1956 |  |
|  | Nguyễn Văn Toản | 1969 |  |
|  | Đoàn Đình Ngàn | 1992 |  |
|  | Đoàn văn Trưởng | 1989 |  |
|  | Dương Đình Hinh | 1972 |  |
|  | Nguyễn Văn Hài | 1967 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Người lập danh sách**  **Phạm Văn Phượng** | **TM. UBND XÃ TRUNG CHÍNH**  **CHỦ TỊCH**  **Lê Văn Hùng** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **17** | **Thôn; Thiên Phúc** |  | Trưởng thôn | Tổ trưởng |
|  | Bí thư Chi bộ | Tổ phó |
|  | Màng LYT | Tổ Phó |
|  | Mặt trận làng | Thành viên |
|  | Chi hội phụ nữ | Thành viên |
|  | Bí thư chi đoàn | Thành viên |
|  | Chi hội CCB | Thành viên |
|  | Chi hội ND | Thành viên |
|  | Công an viên | Thành viên |
|  | Dân Phòng | Thành viên |
|  | Dân Phòng | Thành viên |
|  | Dân Phòng | Thành viên |
| **18** | **Thôn: Ấp Ngoài** |  | Trưởng thôn | Tổ trưởng |
|  | Bí thư Chi bộ | Tổ Phó |
|  | Màng LYT | Tổ Phó |
|  | Mặt trận làng | Thành viên |
|  | Chi hội phụ nữ | Thành viên |
|  | Chi hội CCB | Thành viên |
|  | Chi hội ND | Thành viên |
|  | Công an viên | Thành viên |
|  | Dân Phòng | Thành viên |
|  | Dân Phòng | Thành viên |
|  | Dân Phòng | Thành viên |