# TỈNH ỦY TIỀN GIANG **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

# **HỘI ĐỒNG THI TUYỂN** Tiền Giang, ngày 28 tháng 9 năm 2022

**CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC**

**NĂM 2022**

**\***

**DANH SÁCH THÍ SINH THI ĐỦ ĐIỀU KIỆN**

**THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG,**

**MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC - CHÍNH TRỊ XÃ HỘI NĂM 2022**

*(Đính kèm Thông báo số 02-TB/HĐTT ngày 28/9/2022 của Hội đồng Thi tuyển công chức, viên chức năm 2022)*

-----

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **SBD** | **Họ và** | **Tên** | **Ngày, tháng, năm sinh** | **Đơn vị đăng ký dự tuyển** | **Vị trí việc làm**  **tuyển dụng** | **Kết quả thi vòng 1** | |
| **Ngoại ngữ** | **Kiến thức chung** |
| 1 | CC001 | Nguyễn Thị Hoài | Khuyên | 08/12/1983 | Văn phòng Huyện ủy Cai Lậy | Chuyên viên Văn phòng Cấp ủy | 16 | 53 |
| 2 | CC004 | Nguyễn Minh | Trí | 29/01/1991 | Văn phòng Thị ủy Cai Lậy | Chuyên viên Văn phòng Cấp ủy | 19 | 53 |
| 3 | CC010 | Đặng Thị Liên | Thảo | 28/12/1995 | Văn phòng Huyện ủy Gò Công Tây | Chuyên viên Văn phòng cấp ủy | 20 | 52 |
| 4 | CC017 | Hà Thị Thảo | Quyên | 12/12/1993 | Ban Tổ chức Thị ủy Cai Lậy | Chuyên viên công tác Tổ chức | 22 | 51 |
| 5 | CC019 | Nguyễn Việt | Lâm | 09/09/1995 | Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy | Chuyên viên công tác Kiểm tra giám sát, kỷ luật | 26 | 39 |
| 6 | CC026 | Trương Trường | Thư | 10/08/1997 | Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cai Lậy | Chuyên viên công tác Tuyên giáo | 22 | 52 |
| 7 | CC029 | Lê Văn | Dững | 10/11/1993 | Ban Nội chính Tỉnh ủy | Chuyên viên Công tác nội chính Đảng | 16 | 42 |
| 8 | CC032 | Nguyễn Công | Minh | 07/06/1989 | Ban Nội chính Tỉnh ủy | Chuyên viên Công tác nội chính Đảng | 18 | 36 |
| 9 | CC035 | Nguyễn Thanh | Tân | 05/09/1988 | Ban Nội chính Tỉnh ủy | Chuyên viên Công tác nội chính Đảng | 19 | 43 |
| 10 | CC038 | Đoàn Thị Phương | Thúy | 10/02/1986 | Ban Nội chính Tỉnh ủy | Chuyên viên Công tác nội chính Đảng | 17 | 45 |
| 11 | CC040 | Phan Thanh | Đông | 20/12/1998 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | Chuyên viên Công tác Mặt trận | 18 | 39 |
| 12 | CC041 | Phạm Hồng | Hậu | 15/10/1998 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | Chuyên viên Công tác Mặt trận | 19 | 40 |
| 13 | CC043 | Nguyễn Thị Mỹ | Hương | 18/06/1990 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | Chuyên viên Công tác Mặt trận | 17 | 37 |
| 14 | CC044 | Lê Nguyễn Như | Huỳnh | 30/12/1999 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | Chuyên viên Công tác Mặt trận | 25 | 42 |
| 15 | CC045 | Nguyễn Duy | Khanh | 28/10/1998 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | Chuyên viên Công tác Mặt trận | 17 | 39 |
| 16 | CC048 | Vũ Thị Yến | Nhi | 19/02/1999 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | Chuyên viên Công tác Mặt trận | 25 | 48 |
| 17 | CC049 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 22/01/1997 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | Chuyên viên về công tác Mặt trận | 21 | 44 |
| 18 | CC050 | Nguyễn Ngọc | Phụng | 17/07/1999 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | Chuyên viên Công tác Mặt trận | 22 | 45 |
| 19 | CC051 | Nguyễn Ngọc Mai | Phương | 05/02/1999 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | Chuyên viên Công tác Mặt trận | 26 | 46 |
| 20 | CC055 | Lê Thị Nhật | Vy | 27/11/2000 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | Chuyên viên Công tác Mặt trận | 16 | 38 |
| 21 | CC056 | Lê Văn | Định | 28/11/1969 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cái Bè | Chuyên viên Công tác Mặt trận | 20 | 53 |
| 22 | CC061 | Nguyễn Trần Liên | Như | 16/11/1999 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã Cai Lậy | Chuyên viên về công tác Mặt trận | 27 | 38 |
| 23 | CC062 | Nguyễn Hồng | Tùng | 09/12/1988 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã Cai Lậy | Chuyên viên về công tác Mặt trận | 18 | 45 |
| 24 | CC064 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | 05/07/1992 | Hội Nông dân tỉnh | Chuyên viên công tác hội | 21 | 46 |
| 25 | CC065 | Lê Thị Hồng | Diễm | 01/08/1990 | Hội Nông dân tỉnh | Chuyên viên công tác hội | 24 | 45 |
| 26 | CC067 | Trần Hồng | Nhung | 13/10/1988 | Hội Nông dân tỉnh | Chuyên viên công tác hội | 17 | 46 |
| 27 | CC069 | Hứa Minh | Thiện | 31/07/1995 | Hội Nông dân tỉnh | Chuyên viên công tác hội | 25 | 45 |
| 28 | CC070 | Bùi Trần Đan | Tiên | 08/07/1987 | Hội Nông dân tỉnh | Chuyên viên công tác hội | 18 | 38 |
| 29 | CC073 | Nguyễn Thị Tuyết | Cầm | 25/04/1997 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | Chuyên viên Hội và Phong trào | 15 | 42 |
| 30 | CC075 | Bùi Khiết | Lam | 23/07/1995 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | Chuyên viên Hội và Phong trào | 19 | 40 |
| 31 | CC077 | Nguyễn Thị Lan | Linh | 05/11/1999 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | Chuyên viên Hội và Phong trào | 17 | 43 |
| 32 | CC080 | Trần Thị Thanh | Thảo | 23/10/1993 | Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Công Tây | Chuyên viên về công tác Phụ nữ | 15 | 36 |
| 33 | CC083 | Nguyễn Thị Ngọc | Diễm | 26/04/1999 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên về công tác Thanh niên | 16 | 39 |
| 34 | CC088 | Nguyễn Thanh | Huyền | 14/01/1998 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 25 | 50 |
| 35 | CC092 | Nguyễn Minh | Khôi | 07/06/1997 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 15 | 44 |
| 36 | CC094 | Nguyễn Ái | Nhi | 20/11/1999 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 23 | 47 |
| 37 | CC095 | Đặng Văn | Nhớ | 01/11/1999 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 20 | 39 |
| 38 | CC096 | Châu Hồng | Nhung | 20/04/2000 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 19 | 48 |
| 39 | CC097 | Lê Tấn | Phát | 09/08/1996 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 17 | 40 |
| 40 | CC098 | Phan Hoài Thẩm | Phương | 15/02/2000 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 18 | 39 |
| 41 | CC100 | Nguyễn Như | Quỳnh | 19/03/1999 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 18 | 31 |
| 42 | CC101 | Võ Thị Ngọc | Sương | 19/12/1999 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 26 | 35 |
| 43 | CC103 | Nguyễn Chiến | Thắng | 30/12/1999 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 29 | 47 |
| 44 | CC105 | Phùng Thị Kim | Thoại | 28/11/1998 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 22 | 45 |
| 45 | CC106 | Nguyễn Ngọc Minh | Thúy | 20/08/2000 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 16 | 34 |
| 46 | CC107 | Phạm Nguyễn Mai | Thy | 12/01/1998 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 27 | 45 |
| 47 | CC112 | Lâm Võ Tích | Trung | 31/01/1997 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 28 | 46 |
| 48 | CC113 | Huỳnh Thị Cẩm | Tú | 19/07/1998 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 25 | 48 |
| 49 | CC115 | Hồ Ngọc | Tuyền | 20/12/1998 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 22 | 33 |
| 50 | CC116 | Nguyễn Kim | Vinh | 22/01/1998 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 24 | 51 |
| 51 | CC117 | Phạm Trần Khánh | Vy | 19/08/1996 | Tỉnh đoàn Tiền Giang | Chuyên viên công tác Thanh niên | 26 | 44 |
| 52 | CC118 | Nguyễn Thị Mỹ | Phụng | 19/08/1997 | Thành đoàn Mỹ Tho | Chuyên viên công tác Thanh niên | 17 | 34 |
| 53 | CC119 | Trần Thị | Phượng | 20/01/1995 | Thành đoàn Mỹ Tho | Chuyên viên công tác Thanh niên | 28 | 45 |
| 54 | CC120 | Lê Hoàng Hương | Thảo | 23/05/1998 | Thành đoàn Mỹ Tho | Chuyên viên công tác Thanh niên | 16 | 45 |
| 55 | CC121 | Võ Ngọc Phương | Thảo | 03/04/1999 | Thành đoàn Mỹ Tho | Chuyên viên công tác Thanh niên | 19 | 41 |
| 56 | CC122 | Võ Duy | Khánh | 21/02/1997 | Huyện đoàn Cái Bè | Chuyên viên công tác Đoàn Thanh niên | 20 | 51 |
| 57 | CC124 | Lê Trọng | Hiền | 21/07/1998 | Huyện đoàn Cái Bè | Chuyên viên công tác Thanh niên | 19 | 41 |
| 58 | CC125 | Nguyễn Thị Kiều | Duyên | 19/03/1998 | Huyện đoàn Cai Lậy | Chuyên viên công tác đoàn | 27 | 46 |
| 59 | CC127 | Nguyễn Phước | Khang | 15/10/1997 | Huyện đoàn Cai Lậy | Chuyên viên công tác đoàn | 28 | 52 |
| 60 | CC128 | Triệu Văn | Phước | 22/09/1999 | Huyện đoàn Cai Lậy | Chuyên viên công tác đoàn | 28 | 48 |
| 61 | CC130 | Nguyễn Chí | Công | 02/08/1996 | Thị đoàn Cai Lậy | Chuyên viên công tác đoàn | 17 | 48 |
| 62 | CC131 | Đặng Hà Thanh | Thư | 02/07/1998 | Thị đoàn Cai Lậy | Chuyên viên công tác đoàn | 23 | 41 |
| 63 | CC132 | Trần Thị Bích | Huyền | 08/02/1999 | Thị đoàn Cai Lậy | Chuyên viên công tác đoàn Tổng hợp, văn phòng | 28 | 49 |
| 64 | CC133 | Nguyễn Tấn | Dương | 23/04/1997 | Huyện đoàn Tân Phước | Chuyên viên công tác Thanh niên | 24 | 46 |
| 65 | CC134 | Võ Trung | Hậu | 13/09/1997 | Huyện đoàn Tân Phước | Chuyên viên công tác Thanh niên | 17 | 41 |
| 66 | CC135 | Nguyễn Thanh | Trúc | 02/03/1999 | Huyện đoàn Tân Phước | Chuyên viên công tác Thanh niên | 19 | 44 |
| 67 | CC136 | Lê Thanh | Sơn | 24/11/1995 | Huyện đoàn Châu Thành | Chuyên viên công tác Thanh niên | 16 | 47 |
| 68 | CC138 | Bùi Nguyễn Trung | Tín | 01/08/1995 | Huyện đoàn Chợ Gạo | Chuyên viên lĩnh vực Văn phòng, tổ chức, kiểm tra | 17 | 40 |
| 69 | CC140 | Trần Ngọc | Khánh | 10/02/1996 | Huyện đoàn Chợ Gạo | Chuyên viên công tác đoàn | 16 | 49 |
| 70 | CC141 | Nguyễn Minh | Tú | 08/05/1994 | Huyện đoàn Chợ Gạo | Chuyên viên công tác đoàn | 21 | 41 |
| 71 | CC142 | Võ Thị Thúy | An | 28/11/1995 | Huyện đoàn Gò Công Tây | Chuyên viên công tác đoàn | 21 | 48 |
| 72 | CC144 | Nguyễn Đức | Huy | 04/05/1994 | Thị đoàn Gò Công | Chuyên viên công tác đoàn | 25 | 44 |
| 73 | CC145 | Lê Thị Trúc | Linh | 27/08/1994 | Thị đoàn Gò Công | Chuyên viên công tác đoàn | 22 | 41 |
| 74 | CC146 | Phạm Hoài | Nam | 03/03/1998 | Thị đoàn Gò Công | Chuyên viên công tác Thanh niên | 17 | 49 |
| 75 | CC148 | Nguyễn Kim | Thùy | 10/01/2000 | Liên đoàn Lao động Thành phố Mỹ Tho | Chuyên viên công tác Công đoàn | 18 | 45 |
| 76 | CC149 | Võ Lê Trung | Tín | 19/12/1989 | Liên đoàn Lao động Thành phố Mỹ Tho | Chuyên viên công tác Công đoàn | 24 | 52 |
| 77 | CC152 | Lương Văn | Màu | 27/11/1985 | Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành | Chuyên viên công tác Công đoàn | 16 | 51 |
| 78 | CC153 | Đỗ Mai | Trinh | 06/04/1991 | Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành | Chuyên viên công tác Công đoàn | 21 | 43 |
| 79 | CC154 | Bùi Nguyễn Khánh | An | 25/03/1996 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | Kế toán | 27 | 37 |
| 80 | CC155 | Trương Vân | Anh | 15/09/1991 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | Kế toán | 16 | 39 |
| 81 | CC157 | Nguyễn Thị Kim | Khánh | 17/11/1992 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | Kế toán | 21 | 40 |
| 82 | CC161 | Trần Bích | Phượng | 04/07/1989 | Hội Nông dân tỉnh | Kế toán | 19 | 53 |
| 83 | CC163 | Nguyễn Thanh | Vũ | 24/07/1991 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | Kế toán | 16 | 44 |
| 84 | CC164 | Đặng Văn | Hiện | 12/02/1987 | Văn phòng Thị ủy Cai Lậy | Kế toán | 20 | 52 |
| 85 | CC167 | Nguyễn Quốc | Cường | 07/10/1989 | Văn phòng Thành ủy Mỹ Tho | Kế toán | 26 | 51 |
| 86 | CC169 | Nguyễn Thanh | Hòa | 06/10/1989 | Văn phòng Thành ủy Mỹ Tho | Kế toán | 22 | 48 |
| 87 | VC172 | Nguyễn Thanh | Phú | 30/09/1989 | Báo Ấp Bắc Tiền Giang | Kế toán | 15 | 39 |
| 88 | VC173 | Nguyễn Ngọc | An | 25/08/1997 | Báo Ấp Bắc Tiền Giang | Phóng viên | 16 | 34 |
| 89 | VC177 | Nguyễn Thanh Như | Ngọc | 06/05/1997 | Báo Ấp Bắc Tiền Giang | Phóng viên | 25 | 44 |
| 90 | VC179 | Lê Hoài | Thương | 23/06/1993 | Báo Ấp Bắc Tiền Giang | Phóng viên | 21 | 42 |
| 91 | VC180 | Lê Nguyễn Thùy | Trang | 28/03/1995 | Báo Ấp Bắc Tiền Giang | Phóng viên | 18 | 49 |
| 92 | VC182 | Nguyễn Thái Kim | Điền | 19/03/1998 | Trường Chính trị Tiền Giang | Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật | 15 | 36 |
| 93 | VC185 | Lê Nguyễn | Duy | 29/11/1999 | Trường Chính trị Tiền Giang | Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng | 15 | 45 |
| 94 | VC189 | Nguyễn Văn | Phúc | 28/02/1991 | Báo Ấp Bắc Tiền Giang | Hành chính quản trị | 17 | 44 |

**Tổng số: 94 thí sinh.**