**DANH SÁCH**

**Ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển chức danh**

**lãnh đạo, quản lý cấp phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2020**

*(Kèm theo Thông báo số 05-TB/HĐTT ngày 27/02/2020 của Hội đồng thi tuyển)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Ngày, tháng năm sinh** | **Dân tộc/ Tôn giáo** | **Quê quán** | **Ngày vào Đảng****- Dự bị****- Chính thức** | **Chức vụ, đơn vị công tác** | **Trình độ** |
| **Nam** | **Nữ** | **Chuyên môn** | **Lý luận chính trị** | **Quản lý Nhà nước** | **Ngoại ngữ** | **Tin học** |
| **I. Dự thi chức danh Trưởng phòng** |
| 1 | Vũ Thị Thúy Hằng |  | 23/02/1984 | Kinh/ Không | Ba Vì, Hà Nội | - 22/12/2011- 22/12/2012 | Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ 2 – Ban Nội chính Tỉnh ủy | Thạc sỹ, CN Kế toán | Trung cấp | Chuyên viên chính | B1 | B |
| 2 | Trịnh Ngọc Anh | 21/3/ 1981 |  | Kinh/ Không | Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | - 08/4/2011- 08/4/2012 | Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 – Ban Nội chính Tỉnh ủy | CN Luật | Trung cấp | Chuyên viên chính | C | B |
| **II. Dự thi chức danh Phó Trưởng phòng** |
| 1 | Nguyễn Thế Tân | 27/10/1973 |  | Kinh/ Không | Biên Hòa, Đồng Nai | - 04/3/2009- 04/3/2010 | Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 2 – Ban Nội chính Tỉnh ủy | CN Kinh tế | Cao cấp | Chuyên viên chính | B | A |
| 2 | Bùi Thị Hoa |  | 18/4/ 1984 | Kinh/ Không | Thái Thụy, Thái Bình | - 29/01/2016 - 29/01/2017 | Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 1 – Ban Nội chính Tỉnh ủy | CN sư phạm,CN Luật | Trung cấp | Chuyên viên | B | A |
| 3 | Trần Thị Hồng Lê |  | 22/4/ 1985 | Kinh/ Không | Vĩnh Linh, Quảng Trị | - 30/11/2011- 30/11/2012 | Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 2 – Ban Nội chính Tỉnh ủy | Thạc sỹ Luật | Trung cấp | Chuyên viên chính | C | B |
| 4 | Nguyễn Thị Huyền |  | 16/10/1985 | Kinh/ Không | Hưng Nguyên, Nghệ An | - 29/5/2017 - 29/5/2018 | Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 3 – Ban Nội chính Tỉnh ủy | CN Luật | Trung cấp | Chuyên viên chính | B | A |