|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Phòng ban** | **Chức vụ** | **Năm sinh** | **Giới tính** |
| 1 | Nguyễn Trọng Cường | Lãnh đạo | Giám đốc | 1971 | Nam |
| 2 | Trần Thu Hương | Lãnh đạo | Phó giám đốc | 1974 | Nữ |
| 3 | Trương Văn Cường | Lãnh đạo | Phó giám đốc | 1983 | Nam |
| 4 | Nguyễn Kim Trọng | Phòng Hành chính-Tổng hợp | Trưởng phòng | 1972 | Nam |
| 5 | Nguyễn Thị Thơ | Phòng Hành chính-Tổng hợp | Phó trưởng phòng | 1976 | Nữ |
| 6 | Phạm Gia Hy | Phòng Hành chính-Tổng hợp | Văn thư viên | 1996 | Nữ |
| 7 | Nguyễn Văn Thọ | Phòng Hành chính-Tổng hợp | Nhân viên lái xe | 1972 | Nam |
| 8 | Trịnh Minh Thắng | Phòng Kế hoạch | Trưởng phòng | 1975 | Nam |
| 9 | Dương Dũng | Phòng Kế hoạch | Chuyên viên | 1968 | Nam |
| 10 | Đinh Thị Kim Tâm | Phòng Kế hoạch | Chuyên viên | 1988 | Nữ |
| 11 | Phan Lê Phước Nghĩa | Phòng Kế hoạch | Chuyên viên | 1979 | Nam |
| 12 | Bùi Tấn Sơn | Phòng Kế hoạch | Chuyên viên | 1995 | Nam |
| 13 | Nguyễn Thị Hoa | Phòng Kế toán - Tài vụ | Trưởng phòng | 1975 | Nữ |
| 14 | Nguyễn Hạnh Thắm | Phòng Kế toán - Tài vụ | Phó trưởng phòng | 1987 | Nữ |
| 15 | Nguyễn Thị Hằng Nga | Phòng Kế toán - Tài vụ | Chuyên viên | 1988 | Nữ |
| 16 | Phạm Thị Cẩm Lai | Phòng Kế toán - Tài vụ | Chuyên viên | 1989 | Nữ |
| 17 | Ông Văn Lộc | Phòng Kỹ Thuật | Trưởng phòng | 1981 | Nam |
| 18 | Trần Thị Anh Thư | Phòng Kế hoạch | Phó phòng | 1984 | Nữ |
| 19 | Nguyễn Huy Liêm | Phòng Kỹ Thuật | Chuyên viên | 1985 | Nam |
| 20 | Trần Tuấn Hảo | Phòng Kỹ Thuật | Chuyên viên | 1966 | Nam |
| 21 | Ngô Hoài Phương | Phòng Kỹ Thuật | Chuyên viên | 1994 | Nam |
| 22 | Nguyễn Trung Hiếu | Phòng QL KCN DVTS Đà Nẵng | Trưởng phòng | 1983 | Nam |
| 23 | Hồ Thị Vân | Phòng QL KCN DVTS Đà Nẵng | Chuyên viên | 1975 | Nữ |
| 24 | Trương Văn Hùng | Phòng QL KCN DVTS Đà Nẵng | Cán sự | 1993 | Nam |
| 25 | Đỗ Viết Tấn | Phòng QL KCN DVTS Đà Nẵng | Nhân viên bảo vệ | 1973 | Nam |
| 26 | Phan Trung Tiến | Phòng QL KCN DVTS Đà Nẵng | Nhân viên bảo vệ | 1973 | Nam |
| 27 | Lê Trung Hiếu | Phòng QL KCN DVTS Đà Nẵng | Nhân viên bảo vệ | 2001 | Nam |
| 28 | Văn Quang Viên | Xí nghiệp QL&DV KCN Hòa Khánh | Giám đốc XN | 1979 | Nam |
| 29 | Ngô Tấn Trung | Xí nghiệp QL&DV KCN Hòa Khánh | Phó giám đốc XN | 1977 | Nam |
| 30 | Nguyễn Pho | Xí nghiệp QL&DV KCN Hòa Khánh | Phó giám đốc XN | 1977 | Nam |
| 31 | Phan Văn Hùng | Xí nghiệp QL&DV KCN Hòa Khánh | Cán sự | 1972 | Nam |
| 32 | Trần Văn Quân | Xí nghiệp QL&DV KCN Hòa Khánh | Nhân viên bảo vệ | 1971 | Nam |
| 33 | Nguyễn Thị Thu | Xí nghiệp QL&DV KCN Hòa Khánh | Phục vụ | 1974 | Nữ |
| 34 | Phan Xuân Khánh | Xí nghiệp QL&DV KCN Hòa Khánh | Nhân viên lái xe | 1968 | Nam |
| 35 | Trương Công Tuấn | Xí nghiệp QL&DV KCN Hòa Khánh | Nhân viên lái xe | 1993 | Nam |
| 36 | Nguyễn Phan Thanh | Xí nghiệp QL&DV KCN Hòa Khánh | Nhân viên bảo vệ | 1987 | Nam |
| 37 | Phan Văn Tuấn | Xí nghiệp QL&DV KCN Hòa Khánh | Nhân viên bảo vệ | 1977 | Nam |
| 38 | Võ Tòng Vũ | Xí nghiệp QL&DV KCN Hòa Khánh | Nhân viên bảo vệ | 1999 | Nam |
| 39 | Nguyễn Trung Kiên | Xí nghiệp QL&DV KCN Hòa Khánh | Nhân viên bảo vệ | 2001 | Nam |