|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẢNG BỘ CÔNG AN HUYỆN**  **CHI BỘ 5**  **\*** | **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM** |

**DANH SÁCH**

**Các đảng viên công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và Tên** | **Ngày tháng sinh** | **Quê quán** | **Số thẻ Đảng** | **Ngày cấp** | **Ghi chú** |
| 1 | Vũ Thanh Bình | 29/06/1974 | Lộc Hạ - Nam Định |  |  |  |
| 2 | Nguyễn Thành Trung | 18/07/1981 | Vũ Bản- Bình Lục - Hà Nam | 30.038.189 | 07/11/2005 |  |
| 3 | Vũ Tuấn Khang | 07/10/1966 | Diễn Châu - Nghệ An | 30.033.696 | 07/11/2004 |  |
| 4 | Nguyễn Quang Huy | 18/01/1993 | Thái Bình - TP Nam Định | 85.074.879 | 07/11/2017 |  |
| 5 | Nguyễn Việt Hùng | 29/02/1988 | Tràng An - Bình Lục - Hà Nam | 30.050.697 | 21/12/2014 |  |
| 6 | Lê Văn Vượng | 20/04/1991 | An Nội - Bình Lục - Hà Nam | 30.051.818 | 05/10/2015 |  |
| 7 | Trần Minh Thắng | 06/07/1986 | Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định | 30.046.246 | 07/11/2011 |  |
| 8 | Vũ Thái Sơn | 09/02/1995 | Tượng Lĩnh- Kim Bảng -Hà Nam | 30.057.634 | 10/01/2020 |  |
| 9 | Lê Xuân Anh | 24/09/1992 | An Nội - Bình Lục - Hà Nam | 85.078.390 | 15/04/2018 |  |
| 10 | Nguyễn Thị Nhung | 15/07/1993 | La Sơn - Bình Lục - Hà Nam | 30.054.301 | 19/05/2017 |  |
| 11 | Nguyễn Thị Hương | 28/10/1990 | Gia Hòa - Gia Viễn - Ninh Bình | 30.052.155 | 03/02/2016 |  |
| 12 | Dương Xuân Lanh | 26/04/1988 | Yên Xá -Ý Yên- Nam Định | 30.049.842 | 02/09/2014 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cán bộ lập danh sách** | **CHI BỘ 5** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC**  **ĐỘI CSĐTTP VỀ KINH TẾ - MA TÚY**  **\*** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH**

**Cán bộ chiến sỹ công khai bản kê khai tài sản, thu nhậpnăm 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và Tên** | **Ngày tháng sinh** | **Quê quán** | **Số hiệu CAND** | **Ghi chú** |
| 1 | Vũ Thanh Bình | 29/06/1974 | Lộc Hạ - Nam Định | 345-256 |  |
| 2 | Nguyễn Thành Trung | 18/07/1981 | Vũ Bản- Bình Lục - Hà Nam | 346-150 |  |
| 3 | Vũ Tuấn Khang | 07/10/1966 | Diễn Châu - Nghệ An | 345-749 |  |
| 4 | Nguyễn Quang Huy | 18/01/1993 | Thái Bình - TP Nam Định | 347-742 |  |
| 5 | Nguyễn Việt Hùng | 29/02/1988 | Tràng An - Bình Lục - Hà Nam | 347-427 |  |
| 6 | Lê Văn Vượng | 20/04/1991 | An Nội - Bình Lục - Hà Nam | 347-691 |  |
| 7 | Trần Minh Thắng | 06/07/1986 | Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định | 346-800 |  |
| 8 | Vũ Thái Sơn | 09/02/1995 | Tượng Lĩnh- Kim Bảng -Hà Nam | 348-630 |  |
| 9 | Lê Xuân Anh | 24/09/1992 | An Nội - Bình Lục - Hà Nam | 347-901 |  |
| 10 | Nguyễn Thị Nhung | 15/07/1993 | La Sơn - Bình Lục - Hà Nam | 348-316 |  |
| 11 | Nguyễn Thị Hương | 28/10/1990 | Gia Hòa - Gia Viễn - Ninh Bình | 348-311 |  |
| 12 | Dương Xuân Lanh | 26/04/1988 | Yên Xá -Ý Yên- Nam Định | 345-923 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cán bộ lập danh sách** | **ĐỘI CSĐTTP VỀ KINH TẾ - MA TÚY** |