|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG**  **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH**

**BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU TNXP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   
KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

| **Số TT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | | **Địa chỉ thường trú** | **Chức vụ** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nam** | **Nữ** |
| 1 | Võ Thanh Phong | 1954 |  | 53 Nguyễn Thời Trung, Phường 6, Quận 5 | Chủ tịch Thành hội | Cơ cấu mới |
| 2 | Ngô Long Xuân | 1954 |  | C 8/4 Lê Văn Việt,  phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức | Phó Chủ tịch Thành hội | Tái cơ cấu |
| 3 | Trần Phương Tín | 1961 |  | 48T Tân Hóa, Phường 1, Quận 11 | Phó Chủ tịch Thành hội | Tái cơ cấu |
| 4 | Nguyễn Đức Phương | 1963 |  | 6, đường 68, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi | Phó Chủ tịch Thành hội; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy LL TNXP TP.HCM | Cơ cấu mới |
| 5 | Nguyễn Công Danh | 1960 |  | 2772 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8 | UVBTV TH; Chủ tịch Hội Cựu TNXP Quận 8 | Tái cơ cấu |
| 6 | Phan Thanh Minh |  | 1956 | 220/11/5 Lê Văn Sĩ,  Phường 14, Quận 3 | UVBTV TH; Chủ tịch Hội Cựu TNXP Quận 3 | Tái cơ cấu |
| 7 | Võ Thanh Nhàn | 1950 |  | 158 Bùi Hữu Nghĩa,  Phường 2, quận Bình Thạnh | UVBTV TH; Chủ tịch Hội Cựu TNXP quận Bình Thạnh | Tái cơ cấu |
| 8 | Nguyễn Cường | 1957 |  | 411 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5 | UVBTV TH; Chủ tịch Hội Cựu TNXP quận Tân Bình | Cơ cấu mới |
| 9 | Huỳnh Văn Bay | 1952 |  | 15/3E Quốc lộ 1A, Ấp 3,  xã Tân Quý Tây,  huyện Bình Chánh | UVBTV TH; Chủ tịch  Hội Cựu TNXP huyện  Bình Chánh | Tái cơ cấu |
| 10 | Nguyễn Vĩnh Tý | 1935 |  | 12 đường số 2,  KDC Thăng Long,  phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân | UVBCH, UV Ban Kiểm tra Thành hội | Tái cơ cấu |
| 11 | Hồ Thị Tư |  | 1957 | 26 Lô H – D4 KDC Sài Gòn - Chợ Lớn, Tổ 18 Khu phố 2, phường Phú Mỹ, Quận 7 | UVBCH, UV Ban Kiểm tra Thành hội | Tái cơ cấu |
| 12 | Hà Văn Thanh | 1959 |  | 39/4/30 Huỳnh Văn Bánh, Phường 17, quận Phú Nhuận | UVBCH TH; Phó trưởng Ban Tổ chức –  Chính sách;  Phó Chánh  Văn phòng Thành hội | Cơ cấu mới |
| 13 | Trần Thị Kim Hai |  | 1952 | C7/40 L3 hẻm C7C, đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh | UVBCH TH; Phó Ban  Kinh tế;  Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Hương Tâm | Tái cơ cấu |
| 14 | Tống Văn Lường | 1953 |  | 74/38 Tân Khai, Phường 4, Quận 11 | Phó Ban Kinh tế Thành hội; Giám đốc  Cty TNHH Hoàng Hà Phát | Cơ cấu mới |
| 15 | Lâm Kiến Dân | 1957 |  | 27/9C Âu Cơ, Phường 14, Quận 11 | UVBCH TH; Phó Ban Kinh tế | Tái cơ cấu |
| 16 | Đỗ Thị Kim Hoa |  | 1959 | 3/1B, Đường số 8, Khu phố 4, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức | UVBCH TH; Chủ tịch  (lâm thời)  Hội Cựu TNXP thành phố  Thủ Đức | Tái cơ cấu |
| 17 | Nguyễn Tấn Lễ | 1960 |  | 76 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1 | UVBCH TH; Chủ tịch  Hội Cựu TNXP Quận 1 | Cơ cấu mới |
| 18 | Nguyễn Thanh Tuấn | 1958 |  | B116 Nguyễn Thần Hiến, Phường 18, Quận 4 | UVBCH TH; Chủ tịch  Hội Cựu TNXP Quận 4 | Tái cơ cấu |
| 19 | Quách Hoàng Hùng | 1956 |  | 956/1 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5 | Chủ tịch  Hội Cựu TNXP Quận 5 | Cơ cấu mới |
| 20 | Võ Quang Khải | 1959 |  | 66B/9/5 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 14, Quận 6 | UVBCH TH; Chủ tịch  Hội Cựu TNXP Quận 6 | Cơ cấu mới |
| 21 | Nguyễn Thị Phong |  | 1948 | 793/51/12 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7 | UVBCH TH; Chủ tịch  Hội Cựu TNXP Quận 7 | Tái cơ cấu |
| 22 | Nguyễn Thị Phú |  | 1955 | 392/8/99 Cao Thắng,  Phường 12, Quận 10 | UVBCH TH; Chủ tịch  Hội Cựu TNXP Quận 10 | Tái cơ cấu |
| 23 | Trần Giang Sơn | 1956 |  | 111/29/A4  đường Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11 | UVBCH TH;  Chủ tịch  Hội Cựu TNXP Quận 11 | Cơ cấu mới |
| 24 | Nguyễn Ngọc Tiến | 1962 |  | 14 đường TX25, Khu phố 2, phường Thạnh Xuân,  Quận 12 | UVBCH TH; Chủ tịch  Hội Cựu TNXP Quận 12 | Cơ cấu mới |
| 25 | Nguyễn Khắc Vũ | 1957 |  | Số 10 Đường 20,  phường Bình Hưng Hòa A, quận BìnhTân | UVBCH TH; Chủ tịch  Hội Cựu TNXP quận Bình Tân | Cơ cấu mới |
| 26 | Ngô Văn Út Châu | 1956 |  | 123 Trương Đăng Quế, Phường 3, quận Gò Vấp | UVBCH TH; Chủ tịch  Hội Cựu TNXP quận Gò Vấp | Tái cơ cấu |
| 27 | Trần Ngọc Tiến | 1956 |  | 83/30A Thích Quảng Đức, Phường 5, quận Phú Nhuận | UVBCH TH; Chủ tịch  Hội Cựu TNXP quận Phú Nhuận | Cơ cấu mới |
| 28 | Nguyễn Đăng Thiện | 1958 |  | 56/9 Đường 27,  phường Sơn Kỳ,  quận Tân Phú | UVBCH TH; Chủ tịch  Hội Cựu TNXP quận Tân Phú | Cơ cấu mới |
| 29 | Lương Ngọc Ẩn | 1956 |  | 639 đường Rừng Sác,  xã Bình Khánh,  huyện Cần Giờ | UVBCH TH; Chủ tịch  Hội Cựu TNXP huyện Cần Giờ | Tái cơ cấu |
| 30 | Hà Huy Quốc | 1943 |  | Số 19B Đường 442,  ấp Bến Cỏ,  xã Phú Hòa Đông,  huyện Củ Chi | UVBCH TH; Chủ tịch  Hội Cựu TNXP huyện Củ Chi | Tái cơ cấu |
| 31 | Đặng Thanh Điền | 1959 |  | 3/22A Ấp 1, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn | UVBCH TH; Chủ tịch  Hội Cựu TNXP huyện Hóc Môn | Cơ cấu mới |
| 32 | Nguyễn Văn Mỹ | 1957 |  | 403 Hẻm 2203, đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, Thị trấn Nhà bè,  huyện Nhà Bè | UVBCH TH; Chủ tịch  Hội Cựu TNXP huyện Nhà Bè | Cơ cấu mới |
| 33 | Lê Anh Triều | 1957 |  | 662/120 Bùi Đình Túy, Phường 12, quận Bình Thạnh | UVBCH TH; Chi hội trưởng Chi hội 75 Thành Đoàn | Tái cơ cấu |
| 34 | Trần Thị Anh Đào |  | 1979 | Số 22  đường Công chúa Ngọc Hân, Phường 13, Quận 11 | UVBCH TH; Trưởng phòng Người có công – Sở LĐ TB-XH | Cơ cấu mới |
| 35 | Trần Ngọc Tuấn | 1983 |  | 614/26 Hậu Giang,  Phường 2, Quận 6 | UVBCH TH; Phó Ban Tổ chức  Thành Đoàn | Tái cơ cấu |

**BAN CHẤP HÀNH THÀNH HỘI**