|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****XÃ TÂN DÂN**Số: /QĐ-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Tân Dân, ngày tháng năm 2024 |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc khen thưởng “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2024.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN DÂN**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 86/NĐ-CP, ngày 07/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, Tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND, ngày 30/8/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, Tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Công chức Văn hóa xã hội và Hội đồng thi đua khen thưởng xã.

**QUYẾT ĐỊNH:**

# **Điều 1.** Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho 93 Gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2024 *(có danh sách kèm theo)*.

# **Kèm số tiền thưởng: 14.880.000 đồng** (*Mười bốn triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng)*

**Điều 2.** Nguồn khen thưởng được trích từ ngân sách xã chi cho hoạt động thi đua khen thưởng.

# **Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng UBND xã, Tài chính kế toán, các Gia đình có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như điều 3;- TT Đảng ủy, HĐND xã;- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;- Lưu: VP-UBND xã. |  **CHỦ TỊCH** **Phan Trọng Thể** |

2

**DANH SÁCH**

**TẶNG GIẤY KHEN GIA ĐÌNH VĂN HOÁ TIÊU BIỂU NĂM 2024**

*(Ban hành kèm theo QĐ số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND xã Tân Dân)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ** | **THÔN** | **CHI CHÚ** |
| 1 |  TRẦN QUỐC HIỆU | Phượng Thành  |   |
| 2 |  TRẦN ANH KHƯƠNG | Phượng Thành  |   |
| 3 |  NGUYỄN ĐÌNH TRÚC | Phượng Thành  |   |
| 4 |  PHẠM THỊ LOAN | Phượng Thành  |   |
| 5 |  NGUYỄN THỊ MAI | Phượng Thành  |   |
| 6 |  NGUYỄN VĂN DŨNG | Phượng Thành  |   |
| 7 |  NGUYỄN TIẾN LIÊN | Phượng Thành  |   |
| 8 |  PHẠM SONG OÁNH | Phượng Thành  |   |
| 9 |  TRẦN XUÂN TÌNH | Phượng Thành  |   |
| 10 | NGUYỄN MẠNH TRÍ | Long Lập  |   |
| 11 |  PHAN THIỆN | Long Lập  |   |
| 12 |  LÊ TỨ | Long Lập  |   |
| 13 |  PHẠM HỮU CHIẾN | Long Lập  |   |
| 14 |  PHẠM ĐÌNH TÍCH | Long Lập  |   |
| 15 | PHAN THANH ĐỨC | Long Lập  |   |
| 16 | NGUYỄN VĂN THÁI | Long Lập  |   |
| 17 |  LÊ ĐÌNH TRIỆN | Lộc Phúc  |   |
| 18 |  DƯƠNG MINH TÂM | Lộc Phúc  |   |
| 19 |  DƯƠNG NGỌC PHƯỢNG | Lộc Phúc  |   |
| 20 |  DƯƠNG THÁI THÂN | Lộc Phúc  |   |
| 21 |  TRẦN HỮU TÍNH | Lộc Phúc  |   |
| 22 |  NGUYỄN HỒNG LAM | Lộc Phúc  |   |
| 23 |  PHAN BÁ LINH | Lộc Phúc  |   |
| 24 |  TRẦN HỒNG CẢNH | Lộc Phúc  |   |
| 25 |  PHAN THÁI BÌNH | Lộc Phúc  |   |
| 26 |  TRẦN VĂN GIÀU |  Long Sơn |   |
| 27 |  NGUYỄN NGỌC ANH |  Long Sơn |   |
| 28 |  ĐOÀN THỊ HƯƠNG |  Long Sơn |   |
| 29 |  NGHIÊM QUANG HUẤN |  Long Sơn |   |
| 30 |  TRẦN ĐỨC MẠNH |  Long Sơn |   |
| 31 |  TRẦN NGỌC LỆ |  Long Sơn |   |
| 32 |  NGUYỄN THỊ SINH |  Long Sơn |   |
| 33 |  TRỊNH ĐÌNH HOÀN |  Long Sơn |   |
| 34 |  TRẦN NGỌC CHIẾN |  Long Sơn |   |
| 35 |  TRẦN NGỌC SƠN |  Long Sơn |   |
| 36 |  TRẦN VĂN TÂM |  Long Sơn |   |
| 37 |  HOÀNG VĂN THÌN |  Long Sơn |   |
| 38 |  NGUYỄN QUANG LỘC |  Long Sơn |   |
| 39 |  NGUYỄN DOÃN THƯỚC |  Long Sơn |   |
| 40 |  TRẦN NGỌC SỰ | Đồng Vịnh  |   |
| 41 |  LÊ XUÂN ĐƯỜNG | Đồng Vịnh  |   |
| 42 |  HOÀNG XUÂN QUÝ | Đồng Vịnh  |   |
| 43 |  LÊ QUỐC MINH | Đồng Vịnh  |   |
| 44 |  LÊ QUỐC PHONG | Đồng Vịnh  |   |
| 45 |  LÊ XUÂN HƯƠNG | Đồng Vịnh  |   |
| 46 |  LÊ XUÂN ĐỆ | Đồng Vịnh  |   |
| 47 |  LÊ THỊ KIM OANH | Đồng Vịnh  |   |
| 48 |  LÊ VĂN TỨ | Đồng Vịnh  |   |
| 49 |  LÊ VĂN BÀNG | Đồng Vịnh  |   |
| 50 |  NGUYỄN VĂN TRUNG | Đồng Vịnh  |   |
| 51 |  LÊ VĂN SỸ | Đồng Vịnh  |   |
| 52 |  LÊ THỊ THÀNH | Thịnh Cường  |   |
| 53 |  LÊ THỊ VIỆT | Thịnh Cường  |   |
| 54 |  NGUYỄN TRÁNG | Thịnh Cường  |   |
| 55 |  HOÀNG VĂN THỌ | Thịnh Cường  |   |
| 56 |  TRẦN SỸ LỤC | Thịnh Cường  |   |
| 57 |  HOÀNG HỮU YÊN | Thịnh Cường  |   |
| 58 |  NGUYỄN THỊ PHÙ DUNG | Cầu Đôi  |   |
| 59 |  NGUYỄN KHẮC LONG | Cầu Đôi  |   |
| 60 |  PHẠM ĐÌNH BÉ | Cầu Đôi  |   |
| 61 |  NGUYỄN THỊ THUYẾT | Cầu Đôi  |   |
| 62 |  NGUYỄN QUYẾT TIẾN | Tân Tiến  |   |
| 63 |  HỒ TÙNG LÂM | Tân Tiến  |   |
| 64 |  TRẦN VĂN THOAN | Tân Tiến  |   |
| 65 |  LÊ THỊ THANH XUÂN | Tân Tiến  |   |
| 66 |  NGUYỄN VIẾT XUÂN | Tân Tiến  |   |
| 67 |  NGUYỄN XUÂN ĐÍCH | Tân Tiến  |   |
| 68 |  TRẦN THỊ HÀ | Tân Tiến  |   |
| 69 |  TRẦN VĂN TỨ | Tân Tiến  |   |
| 70 |  VÕ THỊ DỤC | Trẫm Bàng  |   |
| 71 |  HOÀNG THỊ LÂM | Trẫm Bàng  |   |
| 72 | PHAN TIẾN DŨNG | Trẫm Bàng  |   |
| 73 |  NGUYỄN VĂN HIỆU | Trẫm Bàng  |   |
| 74 |  NGUYỄN VĂN MINH | Trẫm Bàng  |   |
| 75 |  TRẦN TRỌNG THƯỜNG |  Đồng Hoà |   |
| 76 |  NGUYỄN NHƯ QUYẾN | Đồng Hoà |   |
| 77 |  TRẦN TRỌNG THÌN | Đồng Hoà |   |
| 78 | TRẦN VĂN QUYẾN | Đồng Hoà |   |
| 79 |  TRẦN VĂN HÙNG | Đồng Hoà |   |
| 80 |  TRẦN TRỌNG HUỆ | Tân Mỹ  |   |
| 81 |  NGUYỄN TRỌNG NIÊM | Tân Mỹ  |   |
| 82 |  TRẦN VĂN ĐỆ | Tân Mỹ  |   |
| 83 |  NGUYỄN HÙNG | Tân Mỹ  |   |
| 84 |  PHAN THỊ HỒNG THỊNH | Tân Mỹ  |   |
| 85 |  NGUYỄN CAO SƠN | Tân Mỹ  |   |
| 86 |  TRẦN ĐÌNH LONG | Tân Mỹ  |   |
| 87 |  ĐÀO XUÂN LỤC | Tân Mỹ  |   |
| 88 |  TRẦN VĂN NÔNG | Tân Xuyên  |   |
| 89 |  PHAN VĂN HIẾU | Tân Xuyên  |   |
| 90 |  PHAN THANH MINH | Tân Xuyên  |   |
| 91 |  TRẦN THẾ HIỆP | Tân Xuyên  |   |
| 92 |  NGUYỄN VĂN CẦN | Tân Xuyên  |   |
| 93 | HOÀNG VĂN TỨ | Tân Xuyên  |   |

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**