|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****XÃ LÂM TRUNG THỦY** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 564/QĐ-UBND | *Lâm Trung Thủy, ngày 08 tháng 11 năm 2021* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2021**

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ban hành ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật thi đua, khen thưởngnăm 2003 và Luật sữa đổi bổ sung một số Điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;*

*Xét đề nghị của Văn phòng Thống kê, Công chức Văn hóa thông tin về việc xét danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2021 của Trưởng Ban công tác Mặt trận 15 Khu Dân cư trên toàn xã.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá năm 2021 gồm **3407**hộ trên địa bàn xã Lâm Trung Thủy. *(Có danh sách kèm theo)*

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng Thống kê, Công chức Văn hóa - Trưởng ban công tác mặt trận 15 khu dân cư, các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như Điều 2;- Lưu: VP-UBND. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****CHỦ TỊCH****Nguyễn Hữu Thọ** |

**DANH SÁCH GIA ĐÌNH VĂN HÓA CÁC THÔN XÃ LÂM TRUNG THỦY NĂM 2021**

*(Kèm theo Quyết định số: 564/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 11 năm 2021)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Tên Đơn vị** | **Số hộ công nhận đạt GĐVH/ Tổng số hộ bình xét** | **Đạt tỷ lệ so với tổng số hộ (%)** | **Ghi chú** |
| 1 | Thôn Hạ Thủy | 140/148 | 94,59% | Có danh sách kèm theo |
| 2 | Thôn Trung Thành | 178/186 | 95,69% | Có danh sách kèm theo |
| 3 | Thôn Hòa Bình | 236/247 | 95,54% | Có danh sách kèm theo |
| 4 | Thôn Tường Vân | 139/146 | 95,20% | Có danh sách kèm theo |
| 5 | Thôn Văn Xá | 290/301 | 96,34% | Có danh sách kèm theo |
| 6 | Thôn Trung Đông | 212/223 | 95,06% | Có danh sách kèm theo |
| 7 | Thôn Trung Bắc | 193/203 | 95,07% | Có danh sách kèm theo |
| 8 | Thôn Trung Nam | 176/187 | 94,11% | Có danh sách kèm theo |
| 9 | Thôn Trung Tiến | 177/185 | 95,65% | Có danh sách kèm theo |
| 10 | Thôn Trung Khánh | 223/232 | 96,12% | Có danh sách kèm theo |
| 11 | Thôn Đồng Thanh Lâm | 340/360 | 94,44% | Có danh sách kèm theo |
| 12 | Thôn Đức Hương Quang | 338/360 | 93,88% | Có danh sách kèm theo |
| 13 | Thôn Ngọc Lâm | 307/322 | 93,34% | Có danh sách kèm theo |
| 14 | Thôn Hoa Ích Lâm | 250/261 | 95,78% | Có danh sách kèm theo |
| 15 | Thôn Trung Đại Lâm | 208/221 | 94,11% | Có danh sách kèm theo |
| **Tổng:** | **3407/3582** | **95,11%** |  |

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CHỦ TỊCH**

 **Nguyễn Hữu Thọ**