|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Giới tính** | | **Quyết định bổ nhiệm CCV** | **Quá trình công tác từ khi được bổ nhiệm** | **Nơi làm việc hiện nay** |
| Nam | Nữ |
| 1 | Bùi Minh Thu | 1976 | X |  | QĐ số 1001/QĐ-BTP ngày 06/7/2007 của BT Bộ Tư pháp | Từ 2007-2009 CCV PCC số 2 Hà Tĩnh  Từ 2010 đến nay làm CCV tại PCC số 1 Hà Tĩnh | Phòng CC  số 1 |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 1969 |  | X | QĐ số 2493/QĐ-BTP ngày 4/12/2017 của BT Bộ Tư pháp | Làm CCV tại PCC số 1 Hà Tĩnh | Phòng CC  số 1 |
| 3 | Trần Quốc Tuấn | 1963 | X |  | QĐ số 141/QĐ-BTP ngày 18/01/2012của BT Bộ Tư pháp | Làm CCV tại PCC số 2 Hà Tĩnh | Phòng CC  số 2 |
| 4 | Nguyễn Thị Huyền | 1985 |  | X | QĐ số 1002 /QĐ-BTP ngày 26/4/2013 của BT Bộ Tư pháp | Làm CCV tại PCC số 2 Hà Tĩnh | Phòng CC  số 2 |
| 5 | Trần Thị Trà Giang | 1985 |  | X | QĐ số 2406/QĐ-BTP ngày 27/11/2017của BT Bộ Tư pháp | Làm CCV tại PCC số 2 Hà Tĩnh | Phòng CC  số 2 |
| 6 | Nguyễn Quang Tuyên | 1950 | X |  | QĐ số 922 /QĐ-BTP ngày 23/3/2010 của BT Bộ Tư pháp | Làm CCV tại VPCC Thành Sen | VP CC Thành Sen |
| 7 | Phan Quốc Mạnh | 1954 | X |  | QĐ số 715 /QĐ-BTP ngày 31/3/2014 của BT Bộ Tư pháp | Làm CCV tại tại VPCC Thành Sen | VP CC Thành Sen |
| 8 | Nguyễn Tất Uyển | 1955 | X |  | QĐ số 277/QĐ-BTP ngày 04/3/2011 của BT Bộ Tư pháp | Làm CCV tại tại VPCC Hồng Lam | VPCC  Hồng Lam |
| 9 | Nguyễn Hữu Tài | 1950 | X |  | QĐ số 1100 /QĐ-BTP ngày 13/5/2013 của BT Bộ Tư pháp | Làm CCV tại tại VPCC Hồng Lam | VPCC  Hồng Lam |
| 10 | Nguyễn Ngọc Huỳnh | 1980 | X |  | QĐ số 1840 /QĐ-BTP ngày 25/6/2012 của BT Bộ Tư pháp | Làm CCV tại tại VPCC Cẩm Xuyên | VPCC  Cẩm Xuyên |
| 11 | Hoàng Đức Vinh | 1959 | X |  | QĐ số 3510/QĐ-BTP ngày 26/12/2014của BT Bộ Tư pháp | Làm CCV tại tại VPCC Cẩm Xuyên | VPCC  Cẩm Xuyên |
| 12 | Phạm Thị Sơn | 1957 |  | X | QĐ số 1276 /QĐ-BTP ngày 03/6/2014 của BT Bộ Tư pháp | Làm CCV tại tại VPCC Hương Sơn | VPCC Hương Sơn |
| 13 | Đặng Quốc Việt | 1988 | X |  | QĐ số 1879/QĐ-BTP ngày 01/9/2016 của BT Bộ Tư pháp | Từ 2016 đến 2018 làm CCV tại VPCC Phan Xuân tại Hà Nội  Từ 2019 đến nay làm CCV tại VPCC Hương Sơn | VPCC Hương Sơn |
| 14 | Nguyễn Phi Hà | 1975 | X |  | QĐ số 1817 /QĐ-BTP ngày 30/6/2010 của BT Bộ Tư pháp | Làm CCV tại tại VPCC Kỳ Anh | VPCC  Kỳ Anh |
| 15 | Nguyễn Duy Sỹ | 1989 | X |  | QĐ số 65/QĐ-BTP ngày 09/01/2018của BT Bộ Tư pháp | Làm CCV tại tại VPCC Kỳ Anh | VPCC  Kỳ Anh |
| 16 | Nguyễn Đình Oánh | 1952 | X |  | QĐ số 2636 /QĐ-BTP ngày 03/10/2012của BT Bộ Tư pháp | Từ 2013 đến 2018 làm CCV tại VPCC Kỳ Anh - tỉnh HT  Từ 2019 đến nay làm CCV tại VPCC Đoàn Minh Quyền | VPCC Đoàn Minh Quyền |
| 17 | Đoàn Minh Quyền | 1953 | X |  | QĐ số 1994 /QĐ-BTP ngày 27/8/2014 của BT Bộ Tư pháp | Từ 2014 đến 2017 làm CCV tại VPCC Phú Hưng tỉnh Hà Tĩnh  Từ 2019 đến nay làm CCV tại VPCC Đoàn Minh Quyền | VPCC Đoàn Minh Quyền |
| 18 | Hồ Thanh Lộc | 1952 | x |  | QĐ số 39/QĐ-BTP ngày 14/11/1998 |  | VPCC Hồ Thanh Lộc |
| 19 | Trần Thị Lan |  |  | x | QĐ số 2191/QĐ-BTP ngày 31/10/2017 |  | VPCC Hồ Thanh Lộc |