**THÔNG BÁO**

**DỰ KIẾN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LONG CHÂU, PHƯỚC HẬU VÀ TÂN HẠNH**

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan Thường trực của Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Vĩnh Long) thông báo xin ý kiến của nhân dân cho việc đặt tên 10 tuyến đường và 04 công trình công cộng trên địa bàn phường Long Châu, Phước Hậu và Tân Hạnh.

Ý kiến đóng góp có thể phản hồi trực tiếp trên hộp thư Cổng Thông tin UBND tỉnh hoặc gửi bằng văn bản đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: Số 10, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, hoặc qua email: [pqlvhgd.svhttdl@vinhlong.gov.vn](mailto:pqlvhgd.svhttdl@vinhlong.gov.vn)

**KHÁI QUÁT DỰ KIẾN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LONG CHÂU, PHƯỚC HẬU VÀ TÂN HẠNH**

**1. Dự kiến đặt tên đường Nguyễn Việt Châu**

+ Tên đường hiện tại: Chưa có tên đường

+ Điểm đầu Hẻm 41, đường Phạm Hùng, phường Long Châu; điểm cuối giáp đường Nguyễn Văn Lâu, phường Long Châu.

+ Hiện trạng: dài 1.631,13m, rộng 6m - 9m

+ Phân cấp đường: Đường đô thị

Tóm tắt tiểu sử nhân vật **Nguyễn Việt Châu**:

Ông Nguyễn Việt Châu, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Quê quán: xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1943, lúc tròn 16 tuổi, ông theo người anh vào Sài Gòn và tham gia cách mạng với công việc in tài liệu, truyền đơn và tờ báo “Giải phóng” của Kỳ bộ Việt Minh Nam bộ. Năm 1944, mật thám Pháp phát hiện, ông bị địch bắt giam, trong nhà tù ông vẫn tham gia đấu tranh. Năm 1945, ông được trả tự do và tham gia vào quân giải phóng ở Sài Gòn. Năm 1946, ông được kết nạp vào Đảng. Năm 1947, ông làm thư ký Ban Chấp hành Thanh niên tỉnh Gò Công. Năm 1948, ông là Tỉnh ủy viên Gò Công và là Chính trị viên Tỉnh đội. Năm 1954, ông là Bí thư Tỉnh ủy Sa Đéc. Năm 1957, ông được điều về làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Năm 1961, ông được đề bạt Khu uỷ viên và rút về Khu Tây Nam Bộ. Cuối năm 1967, ông được Khu ủy chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ngày 6/12/1969, trong cuộc họp ở vùng ven thành phố Cần Thơ, bị địch càn quét bất ngờ, Ông đã hy sinh.

**2. Dự kiến đặt tên đường Tôn Đức Thắng, cầu Tôn Đức Thắng và công viên Tôn Đức Thắng**

+ Tên đường hiện tại: đoạn đường Bờ kênh trên tuyến có 1 cây cầu chưa có tên và công viên Đài truyền hình

+ Điểm đầu giáp đường Mậu Thân, điểm cuối giáp đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.

+ Hiện trạng: dài 2.142,46m, rộng 14m

+ Phân cấp đường: Đường đô thị

Tóm tắt tiểu sử nhân vật Tôn Đức Thắng:

Đồng chí Tôn Đức Thắng (1888-1980), còn có bí danh Thoại Sơn và được người dân Việt Nam gọi với tên thân mật là Bác Tôn, là Chủ tịch nước thứ hai và cuối cùng của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông sinh tại Cù lao Ông Hổ, làng Mỹ Hoà Hưng, tổng Định Thành, hạt Long Xuyên (nay thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) trong một gia đình trung nông, cha là ông Tôn Văn Đề, mẹ là bà Nguyễn Thị Dị. Thuở nhỏ, ông qua Long Xuyên học chữ Hán với thầy Nguyễn Thượng Khách - một nhà nho yêu nước của phong trào Duy Tân, sau đó học trường tiểu học Long Xuyên. Năm 1907, ông lên Sài Gòn học trường Bá Nghệ và chọn con đường làm người thợ máy. Năm 1916, ông bị bắt sang Pháp làm lính thợ ở quân cảng Tu-lông. Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi (07/11/1917), Pháp và các nước đế quốc liên minh chống lại nước Nga Xô Viết. Ông bị đưa xuống chiến hạm France tiến về Biển Đen bao vây, bắn phá nước Nga. Cùng với anh em thủy binh Pháp phản chiến, ngày 19/4/1919, ông kéo lá cờ đỏ lên cột cờ chiến hạm để bày tỏ tình đoàn kết với giai cấp vô sản nước Nga mới. Với hành động đó, năm 1920, ông bị trục xuất về nước. Tại Sài Gòn, ông sống và làm việc trong giới công nhân và thành lập Công hội bí mật Sài Gòn - Chợ Lớn từ năm 1921. Năm 1925, dưới sự lãnh đạo của Tôn Đức Thắng, công nhân xưởng Ba Son đã bãi công, kéo dài thời gian sửa chữa tàu chiến Pháp không cho nó kịp lên đường sang đàn áp cách mạng Trung Quốc. Năm 1927, ông tham gia Kỳ bộ Thanh Niên Nam Kỳ. Ngày 23/7/1929, ông bị Pháp bắt và bị kêu án 20 năm khổ sai đày đi Côn Đảo. Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi, ông được về đất liền (23/9/1945), ông tham gia Xứ ủy Nam Bộ (tháng 10/1945); đắc cử đại biểu vào Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (6/01/1946). Tháng 3/1946, ông ra Hà Nội và từ đó lần lượt phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng của đất nước: Phó ban Thường trực Quốc hội (1946 - 1955); Trưởng ban (1955 - 1960); Bộ trưởng Bộ Nội vụ (5/1947 - 11/1947); Thanh tra đặc biệt toàn quốc (8/1947); Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Mặt trận Liên Việt (1951 - 1955); Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955 - 1977); Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1977 - 1980); Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1960 - 1969); Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và sau này là Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1969 - 1980); Chủ tịch danh dự Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Hội Việt - Xô hữu nghị; Chủ tịch danh dự Ủy ban Bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Hòa bình thế giới; Đại biểu Quốc hội từ khoá I đến khóa VI; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá II đến khóa IV. Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng là một chiến sĩ cách mạng dân tộc và chiến sĩ cách mạng thế giới vì đã tham gia đấu tranh bảo vệ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Tháng 12/1955 ông là người Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng LêNin “Vì hoà bình và hữu nghị giữa các dân tộc” và Huân chương 3 LêNin vào năm 1967. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên được trao tặng Huân chương Sao Vàng là Huân chương cao quý nhất của nước ta vào tháng 8/1958. Tại Hà Nội ngày 30/3/1980, hồi 6 giờ 35 phút, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ra đi mãi mãi, hưởng thọ 92 tuổi. Tôn Đức Thắng là một chiến sĩ cách mạng kiên cường và tiêu biểu, “gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân” (trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh).

**3. Dự kiến đặt tên đường Tạ Uyên**

+ Tên đường hiện tại: Mậu Thân 2

+ Điểm đầu giáp đường Võ Văn Kiệt; điểm cuối giáp đường vào khu dân cư Phước Thọ, phường Phước Hậu.

+ Hiện trạng: dài 2.273,95m, rộng 12m

+ Phân cấp đường: Đường đô thị

Tóm tắt tiểu sử nhân vật Tạ Uyên:

Đồng chí Tạ Uyên (1898-1940), Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Nguyên Bí thư xứ ủy Nam kỳ. Ông quê làng Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Năm 1929, Ông tham gia tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội tại địa phương. Ông tích cực tuyên truyền vận động quần chúng giác ngộ cách mạng, gầy dựng cơ sở. Ông dùng thơ văn, báo chí vạch trần tội ác đế quốc, kêu gọi nhân dân lao động đấu tranh. Cuối năm 1929, Ông bị địch bắt, trong tù ông vận động anh em đoàn kết đấu tranh. Ông bị đày ra Côn Đảo và vẫn tiếp tục móc nối hoạt động cách mạng trong tù. Năm 1935, ông vượt ngục về đất liền,ông về Vĩnh Long hoạt động cách mạng. Năm 1936, ông được cử làm Bí thư Tỉnh ủy. Năm 1937, Ông được cử làm Bí thư liên Tỉnh ủy Cần Thơ. Năm 1940, Ông được cử làm Bí thư Xứ ủy. Cuối năm 1940, Ông bị địch bắt, bị đánh đập tàn nhẫn nhưng vẫn nêu cao khí tiết cách mạng, anh dũng hy sinh tại khám lớn Sài Gòn vào ngày 10/12/1940.

**4. Dự kiến đặt tên đường Trần Văn Đang**

+ Tên đường hiện tại: đường Tổ 62 - Tổ 68

+ Điểm đầu giáp Cầu Năm Kỷ, phường Phước Hậu; điểm cuối giáp đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.

+ Hiện trạng: dài 796m, rộng 4m

+ Phân cấp đường: Đường đô thị

Tóm tắt tiểu sử nhân vật Trần Văn Đang:

Ông Trần Văn Đang là Liệt sĩ “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Ông quê ở làng Long Hồ, quận Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Gia đình nghèo, cha mất sớm, ông được người chú ruột dẫn lên Sài Gòn làm nghề phu xe, sau đó làm công nhân điện lạnh, đi sửa điện dạo. Tháng 3/1964, ông tham gia đội biệt động Sài Gòn. Năm 1965, sau thời gian nghiên cứu, ông đề xuất tổ chức đánh vào câu lạc bộ sĩ quan Mỹ, được lãnh đạo chấp thuận. Tuy nhiên, trước khi triển khai lệnh đánh, bị nội gián phản bội, ông bị địch bắt tại câu lạc bộ Mỹ. Mặc dù bị tra tấn dã man, địch dụ dỗ mua chuộc, nhưng ông vẫn không khai báo, giữ vững khí tiết cách mạng. Ngày 22/6/1965, ông bị địch xử bắn. Trước khi hành quyết, ông vẫn hiên ngang hô to: “Đả đảo đế quốc Mỹ, Hồ Chí Minh muôn năm”. Khí tiết bất khuất của ông làm cho kẻ thù khiếp sợ, được báo chí trong và ngoài nước phản ánh, tạo thêm khí thế căm thù cho phong trào chống Mỹ ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Ngày 06/11/1978, ông được truy tặng Huân chương chiến công hạng Nhất và truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

**5. Dự kiến đặt tên đường** **Trần Vĩnh Miêng**

+ Tên đường hiện tại: đường cặp Nhà tang lễ

+ Điểm đầu giáp Cầu Năm Kỷ, phường Phước Hậu; điểm cuối giáp đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.

+ Hiện trạng: dài 936m, rộng 4m

+ Phân cấp đường: Đường đô thị

Tóm tắt tiểu sử nhân vật Trần Vĩnh Miêng:

Ông Trần Vĩnh Miêng (1893-1988), sinh ra ở xã Vĩnh Xuân, nhưng chính quê ở Trà Ngoa, xã Trà Côn. Ông tham gia vào tổ chức Hội Ái hữu, Hội Nông dân. Trong các năm 1929-1930, ông tuyên truyền tổ chức được gần 100 hội viên, chia ra thành vạn phát, vạn cấy, vạn gặt mà sinh hoạt. Ông từng là Hội trưởng Nông hội đỏ xã Trà Côn. Tháng 3/1930, ông huy động lực lượng xã Trà Côn phối hợp với các xã trên có hơn 800 người, ra giữa đồng míttinh mừng Đảng cộng sản ra đời. Năm 1931, ông và Đặng Thị Niệm (em bà con cô cậu) vận động hai cuộc biểu tình lớn tuần hành qua các xã Trà Côn, Vĩnh Xuân, Hựu Thành, Thới Hoà kéo vào trụ sở xã treo cờ búa liềm, rồi rãi truyền đơn cảnh cáo bọn gian ác. Cuộc biểu tình đấu tranh này tạo tiếng vang mà báo Lao Động ở Pháp có đăng tin. Giai đoạn từ tháng 12/1954 - 12/1955 ông làm Bí thư Thị ủy Vĩnh Long.

**6. Dự kiến đặt tên đường Ngô Tùng Châu**

+ Tên đường hiện tại: Lộ dân cư khóm 3, phường Tân Hạnh

+ Điểm đầu giáp đường Phan Văn Đáng, phường Long Châu; điểm cuối giáp cầu khóm 3, phường Tân Hạnh.

+ Hiện trạng: dài 1.758m, rộng 5m

+ Phân cấp đường: Đường đô thị

Tóm tắt tiểu sử nhân vật Ngô Tùng Châu**:**

Ngày 26/02/1949, các tiểu đoàn 307, 308 và các đại đội trung đoàn 111 chủ lực của ta về xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình tổ chức liên hoan Tết với đồng bào và chuẩn bị xuất quân. Đến 16 giờ, trong khi chờ đại biểu và nhân dân đến dự thì địch cho máy bay khu trục đến ném bom vào khu vực đóng quân, đã dự phòng từ trước, dân chúng và bộ đội ta tạm lánh vào những nơi trú ẩn an toàn. Biết rõ tương quan lực lượng giữa ta và địch và cũng để tránh thiệt hại cho dân, Ban chỉ huy ra lệnh “thép” cả đoàn phải ém kín quân, giữ nguyên vị trí dù bị tấn công hay bị hy sinh vẫn không bắn trả. Sau hai đợt oanh kích nhưng không gây được thiệt hại gì đáng kể cho bộ đội và nhân dân ta, đội hình máy bay địch đã bỏ đi. Một lúc sau một chiếc máy bay trinh sát L19 xuất hiện trên bầu trời bay lượn để quan sát, ngay lúc đó một tiểu đội trưởng của tiểu đoàn 308 là Ngô Tùng Châu chộp lấy khẩu FM đầu bạc của một chiến sĩ. Ông bám sát vào gốc dừa lấy mục tiêu, sau mấy lần đón hụt, đến lần thứ tư chiếc L19 rà thấp vào đúng đường ngắm, Ngô Tùng Châu nghiến răng siết mạnh cò súng, chiếc trinh sát “ăn đạn”. Một làn khói đen ngòm toả dài về phía sau, ngược hướng chiếc máy bay đang lắc lư, lảo đảo, bốc cháy và cắm đầu chúi xuống chợ Tam Bình cùng với hai sĩ quan Pháp. Đây là chiếc máy bay bị bắn rơi đầu tiên ở Vĩnh Long trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cũng là chiến công đầu tiên làm cho buổi lễ xuất quân của bộ đội ta mừng Tết Nguyên Đán càng thêm tưng bừng náo nhiệt. Để ghi lại chiến công này, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hiện tại và cả mai sau, huyện Tam Bình đầu tư xây dựng công viên tượng đài Ngô Tùng Châu tại Trung Tâm Văn hóa huyện, công trình được khánh thành vào ngày 12/01/2012.

**7. Dự kiến đặt tên đường Trần Văn Bảy**

+ Tên đường hiện tại: đường nối giữa Phạm Hùng đến Võ Văn Kiệt

+ Điểm đầu giáp đường Phạm Hùng, phường Long Châu; điểm cuối giáp đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.

+ Hiện trạng: dài 594,24m, rộng 28m

+ Phân cấp đường: Đường đô thị

Tóm tắt tiểu sử nhân vật Trần Văn Bảy:

Đồng chí Trần Văn Bảy, quê xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thuở nhỏ, ông tha phương sinh sống ở xã Mỹ Quốc, huyện Phước Long, tỉnh Rạch Giá. Năm 1930, ông tham gia tổ chức cách mạng rồi làm Bí thư “Chi bộ tự động” đầu tiên tỉnh Rạch Giá. Năm 1935, ông được cử làm Bí thư Huyện ủy Phước Long. Năm 1938, ông được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Rạch giá. Năm 1939, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ. Đầu năm 1940, trong cuộc họp Xứ ủy Nam kỳ tại Nước Xoáy (xã Hoà Hiệp, Tam Bình), ông được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Cuối tháng 9/1940, ông bị địch bắt, bị đánh đập tàn nhẫn nhưng ông vẫn giữ khí tiết kiên trung của người cộng sản chân chính. Sau đó, địch đày ông ra Côn Đảo và ông đã hy sinh năm 1942.

**8. Dự kiến đặt tên đường Trần Thanh Liêm**

+ Tên đường hiện tại: đường D5 sau lưng nhà bia tưởng niệm phường Long Châu.

+ Điểm đầu giáp đường nối từ Phạm Hùng đến đường Võ Văn Kiệt; điểm cuối giáp nhánh ra đường Phan Văn Đáng, phường Long Châu.

+ Hiện trạng: dài 1.860m, rộng 5m

+ Phân cấp đường: Đường đô thị

Tóm tắt tiểu sử nhân vật Trần Thanh Liêm:

Liệt sĩ Trần Thanh Liêm (1941-1968), là “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Ông quê ở xã Phong Hoà, huyện Lai Vung, tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp). Năm 1960, ông tham gia du kích xã Phong Hòa. Tháng 6/1962, ông được chọn đi học đặc công, được phân công về Trung đội đặc công tỉnh thuộc Tỉnh đội Vĩnh Long. Tháng 4/1965, ông được đề bạt Trung đội phó và được kết nạp vào Đảng. Đầu năm 1966, ông được đề bạt Trung đội trưởng rồi Đại đội phó đặc công Tỉnh đội Vĩnh Long. Năm 1967, ông được điều về Tiểu đoàn 857 của tỉnh đảm nhậm chức vụ Đại đội phó Đại đội 203 tiểu đoàn 857. Ông đã chỉ huy đại đội 203 tiêu diệt nhiều đồn địch. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, ông xung phong làm mũi trưởng dẫn đội đặc công đánh vào sân bay Vĩnh Long giành thắng lợi và hy sinh anh dũng. Ông được truy tặng 02 Huân chương chiến công hạng Nhất và truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” năm 1995.

**9. Dự kiến đặt tên đường Phạm Hùng và Công viên Phạm Hùng**

+ Tên đường và công viên hiện tại: đoạn đường Quốc lộ 1A đi qua phường Long Châu và phường Tân Ngãi; Công viên phường Long Châu (phường 9).

+ Điểm đầu cầu Cái Cam; điểm cuối giáp vòng xoay Tân Ngãi

+ Hiện trạng: dài 1.282m, rộng 11,5m

+ Phân cấp đường: Đường đô thị

Tóm tắt tiểu sử nhân vật Phạm Hùng:

Phạm Hùng ( 1912-1988), là Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V, VI. Phó Thủ tướng (1976), Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1980 - 1986); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1987 - 1988). Đồng chí Phạm Hùng, sinh năm 1912; quê quán: xã Long Hồ, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long; năm tham gia cách mạng: 1928; năm vào Đảng: 1930; năm vào CAND: 1947 Quá trình giữ các chức vụ: Bí thư Xứ ủy Nam Bộ (1946), kiêm Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ (1947); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1951); Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam kiêm Bí thư Liên khu ủy và Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Liên khu miền Đông Nam Bộ (1952); Bộ trưởng Phủ Thủ tướng (1957); Phó Thủ tướng (1958); Bí thư Trung ương Cục miền Nam (1967); Phó Thủ tướng (1976); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1980 - 1986); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1987). Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V, VI; đại biểu Quốc hội khóa II, III, VI, VII, VIII. Những phần thưởng cao quý: Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng khác.

**10. Dự kiến đặt tên đường Nguyễn Đáng**

+ Tên đường hiện tại: đường D8 khu hành chính tỉnh

+ Điểm đầu giáp đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu; điểm cuối giáp đường Phan Văn Đáng, phường Long Châu.

+ Hiện trạng: dài 2.844m, rộng 8m

+ Phân cấp đường: Đường đô thị

Tóm tắt tiểu sử nhân vật Nguyễn Đáng:

Đồng chí Nguyễn Đáng (1925-1984), là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cửu Long. Quê quán: xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Năm 1944, ông tham gia cách mạng, năm 1947, ông vinh dự được kết nạp Đảng. Tháng 5/1954, ông được cử làm Bí thư Chi bộ xã Huyền Hội. Năm 1959, ông làm Bí thư huyện ủy Càng Long. 7 Tháng 3/1961, Ông được bầu làm Tỉnh ủy viên kiêm Chính trị viên Tỉnh đội. Năm 1965, làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh. Cuối năm 1968, Ông là Khu ủy viên Khu ủy Tây Nam Bộ, giữ trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cho đến năm 1973. Từ năm 1974 đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông được Khu ủy rút về khu giữ chức Trưởng Ban binh vận, Trưởng phân ban hai tỉnh Vĩnh Long - Trà Vinh. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Ông là Phó tư lệnh Mặt trận miền Tây chỉ đạo chiến trường trọng điểm Cần Thơ. Năm 1977, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Cửu Long và liên tục trong 3 nhiệm kỳ đại hội tỉnh Đảng bộ Cửu Long, ông đều được đại hội bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Ông được phong tặng nhiều huân, huy chương cao quý, trong đó có Huân chương thành đồng hạng Nhất và danh hiệu: toàn dân nổi dậy đoàn kết lập công. Ông mất năm 1984.

**11. Dự kiến đặt tên cầu Nguyễn Văn Thiệt**

+ Tên cầu hiện tại: Cầu Ngang

+ Điểm đầu đường Mậu Thân, phường Phước Hậu; điểm cuối đường Nguyễn Văn Thiệt, phường Phước Hậu.

+ Hiện trạng: dài 36,8m, rộng 12m

Tóm tắt tiểu sử nhân vật Nguyễn Văn Thiệt:

Đồng chí Nguyễn Văn Thiệt, là Đại biểu Quốc hội khóa I, Bí thư chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên Vĩnh Long, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Ông quê ở làng Long An, quận Châu Thành (nay là thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Năm 1925, ông lên Sài Gòn học trung học và tham gia biểu tình, bãi khoá của sinh viên Sài Gòn. Năm 1927, ông được kết nạp và tổ chức Việt Nam Cách mạng thanh niên. Năm 1928, ông được phân công về Vĩnh Long lãnh đạo tổ chức Việt Nam Cách mạng thanh niên ở ngã tư Long Hồ. Năm 1929, khi ông Nguyễn Văn Nhung bị Hồ Văn Chương phản bội, tìm bắt, ông phải chuyển xuống Cà Mau hoạt động. Ông lên thay làm Bí thư Chi bộ An Nam cộng sản Đảng vào ngày 5/6/1930. Ông còn được Kỳ ủy phân công làm Ủy viên Liên Tỉnh ủy Hậu Giang, phụ trách 4 tỉnh: Vĩnh Long, Sa Đéc, Cần Thơ, Trà Vinh. Ông đã vận động đồng bào tích cực đấu tranh, biểu tình, đòi dân sinh dân chủ.Tháng 7/1930, ông bị bắt và bị đày ra Côn Đảo. Ra tù, ông tiếp tục hoạt động cách mạng. Năm 1945, ông được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long. Ông mất năm 1970.