**DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ**

 **TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ ( Tháng 11/2021)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức HNCC** | **Người đại diện theo pháp luật** | **Số lượng CCV** | **STT** | **Họ và tên** **công chứng viên** | **năm sinh** | **Số QĐ cấp Thẻ công chứng viên** | **Ghi chú** |
| **1** | **Phòng công chứng số 1**.(Đ.c: 40 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà) | Lê Hoài Nam | **02** | 1 | Lê Hoài Nam | 1965 | 14/QĐ-BTP | Trưởng phòng  |
| 2 | Nguyễn Thanh Thủy | 1984 | 1500/QĐ-BTP | CCV |
| **2** | **Phòng công chứng số 2**(Đ.c: TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa)  | Lê Văn Diếm | **01** | 3 | Lê Văn Diếm | 1978 | 2306/QĐ-BTP | Trưởng phòng |
| **3** | **Văn phòng công chứng Đông Hà.**( Đ.c: 90 Lê Lợi, TP Đông Hà) |  | **02** | 4 | Võ Đình Minh | 1975 | 2417/QĐ-BTP | Trưởng VPCC |
| 5 | Nguyễn Văn Minh | 1976 | 3726/QĐ-BTP | CCV hợp danh |
| **4** | **Văn phòng công chứng Trường Sinh.**(Đ.c: 45 ,Huỳnh Thúc Kháng, TP Đông Hà) | Võ Thùy Sinh | **02** | 6 | Võ Thùy Sinh | 1954 | 1992/QĐ-BTP | Trưởng VPCC |
| 7 | Cao Đình Nam | 1957 | 2967/QĐ-BTP | CCV hợp danh |
| **5** | **Văn phòng công chứng Vĩnh Linh.**(Đ.c:98 Đường Trần Hưng Đạo,TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh) | Trần Phú Phiến | **02** | 8 | Trần Phú Phiến | 1952 | 2712/QĐ-BTP | Trưởng VPCC |
| 9 | Hoàng Kim Phấn | 1958 | 3360/QĐ-BTP | CCV hợp danh |
| **6** | **Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Bích**(Đ.c: 102 Quốc Lộ 9, kp 7, P1, TP Đông Hà). | Nguyễn Thị Bích  | **02** | 10 | Nguyễn Thị Bích | 1979 | 4375/QĐ-BTP | Trưởng VPCC |
| 11 | Nguyễn Hồng Mừng | 1992 | 456/QĐ-BTP | CCV hợp đồng |