|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **THỊ TRẤN PHÚ ĐA** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Phú Đa, ngày 05 tháng 5năm 2024* |

**DANH SÁCH**

**NIÊM YẾT CÔNG KHAI ĐỐI TƯỢNG XÁC ĐỊNH DẠNG KHUYẾT TẬT VÀ MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Ngày tháng năm sinh** | **Nơi ở** | **Dạng tật** | **Mức độ khuyết tật** |
| 1 | Phan Văn Hải | 02/11/1981 | Đức Lam Trung | Vận Động, Nghe Nói | Đặc biệt nặng |
| 2 | Đỗ Thị Mỹ Ngân | 27/09/2007 | Đức Lam Trung | Trí Tuệ | Nhẹ |
| 3 | Huỳnh Quang Sinh | 22/08/1947 | Hoà Tây | Vận Động | Nặng |
| 4 | Trần Thị Cà | 16/07/1957 | Hoà Tây | Nghe Nói | Nặng |
| 5 | Nguyễn Thị Xuân | 26/06/1956 | Hoà Tây | Vận Động | Nặng |
| 6 | Võ Nguyễn Bảo Nam | 11/08/2017 | Hoà Tây | Thần Kinh- Tâm Thần | Nặng |
| 7 | Nguyễn Duy Nhật Nam | 11/02/2006 | Hoà Tây | Thần Kinh- Tâm Thần | Nặng |
| 8 | Trương Thành Linh | 06/05/1998 | Trường Lưu | Trí Tuệ- TKTT | Nặng |
| 9 | Nguyễn Xã | 15/09/1945 | Trường Lưu | Nghe Nói | Nặng |
| 10 | Phan Hữu Chổn | 16/06/1968 | Lương Viện | Vận Động | Nặng |
| 11 | Trần Thị Còng | 01/01/1954 | Lương Viện | Vận Động | Nặng |
| 12 | Tống Phúc | 05/06/1959 | Hoà Đông | Vận Động | Nặng |
| 13 | Đào Duy Ngộ | 09/09/1947 | Trường Lưu | Vận Động | Nặng |
| 14 | Lê Thị Sáu | 10/05/1953 | Hoà Tây | Vận Động | Nặng |
| 15 | Trần Thị Hoa | 08/10/1954 | Hoà Đông | Vận Động | Đặc biệt nặng |
| 16 | Mai Thành | 01/01/1979 | Viễn Trình | Vận Động | Nặng |
| 17 | Đỗ Thị Tài | Hoà Tây | Hoà Tây | Vận Động | Nặng |

**Người lập danh sách**

**Hồ Văn Vồ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |