**ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**PHƯỜNG VĂN YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 215/QĐ-UBND *Văn Yên, ngày 21 tháng 12 năm 2022*

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích**

**trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022**

**ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng;*

*Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND phường về việc ban hành Quy chế “Thi đua, Khen thưởng”;*

*Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng phường.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1**. Tặng giấy khen cho 12 tập thể và 23 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 *(Có danh sách kèm theo)*

**Điều 2**. Giao cho Tài chính Kế toán trích số tiền **10.690.000 đ** ***(Mười triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng****)* từ ngân sách phường cho Hội đồng TĐKT phường thực hiện chế độ khen thưởng theo quy định.

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

Văn phòng Cấp ủy Chính quyền, Tài chính Kế toán, Hội đồng TĐKT và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:*  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

- Như Điều 3;  **CHỦ TỊCH**

- Lưu: VT, VP.

**Lê Đình Thắng**

**UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**PHƯỜNG VĂN YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**DANH SÁCH**

**Tập thể và cá nhân được khen thưởng**

*(Kèm theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của UBND phường Văn Yên)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tt** | **Tên tập thể, cá nhân** | | **Chức vụ, đơn vị** | **Số tiền** | **Ký nhận** |
| **I** | **Tập thể** | | |  |  |
| 1 | Thường trực HĐND phường Văn Yên | | | 450.000 |  |
| 2 | Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Văn Thịnh | | | 450.000 |  |
| 3 | Nhân dân và cán bộ tổ dân phố Văn Phúc | | | 450.000 |  |
| 4 | Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Hòa Bình | | | 450.000 |  |
| 5 | Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố Văn Phúc | | | 450.000 |  |
| 6 | Chi hội Nông dân tổ dân phố Hòa Bình | | | 450.000 |  |
| 7 | Chi đoàn Tổ dân phố Hòa Bình | | | 450.000 |  |
| 8 | Nhân dân và cán bộ tổ dân phố Tây Yên | | | 450.000 |  |
| 9 | Chi hội Người Cao tuổi tổ dân phố Tân Yên | | | 450.000 |  |
| 10 | Tổ liên gia 7 Văn Thịnh | | | 450.000 |  |
| 11 | Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố Văn Phúc | | | 450.000 |  |
| 12 | Nhân dân và cán bộ tổ dân phố Hòa Bình | | | 450.000 |  |
| **II** | **Cá nhân** | | |  |  |
| 1 | Trần Thị Ninh | Tổ trưởng tổ dân phố Văn Phúc | | 230.000 |  |
| 2 | Nguyễn Thị Cẩm Thơ | Giáo viên Trường Tiểu học Văn Yên | | 230.000 |  |
| 3 | Nguyễn Thị Hòa | Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Văn Yên | | 230.000 |  |
| 4 | Nguyễn Thị Duyên | Cán bộ Trạm y tế phường Văn Yên | | 230.000 |  |
| 5 | Lê Thị Kim Dung | Tổ trưởng tổ 3 Công đoàn cơ sở phường Văn Yên | | 230.000 |  |
| 6 | Lê Đình Khánh | Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Văn Thịnh | | 230.000 |  |
| 7 | Lê Thị Nguyệt | Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Văn Phúc | | 230.000 |  |
| 8 | Lê Thị Thanh Thủy | Chủ tịch Hội Khuyến học phường Văn Yên | | 230.000 |  |
| 9 | Trần Thị Hải Phượng | Phó Bí thư Chi đoàn tổ dân phố Tây Yên | | 230.000 |  |
| 10 | Võ Thị Hồng Hà | Chi hội trưởng Phụ nữ tổ dân phố Tân Yên | | 230.000 |  |
| 11 | Trần Hùng Vỹ | Chi hội trưởng, Chi hội CCB tổ dân phố Tây Yên | | 230.000 |  |
| 12 | Lê Thị Bình | Chi hội trưởng Nông dân tổ dân phố Văn Thịnh | | 230.000 |  |
| 13 | Lê Hữu Thành | Ủy viên BCH Hội Người Cao tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Người Cao tuổi, Trưởng ban Thanh tra nhân dân tổ dân phố Hòa Bình | | 230.000 |  |
| 14 | Phan Thanh Hà | Tổ trưởng tổ dân phố Tây Yên | | 230.000 |  |
| 15 | Trần Thị Hồng Lan | Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Tây Yên | | 230.000 |  |
| 16 | Lê Thị Bảy | Tổ trưởng liên gia 2 tổ dân phố Hòa Bình | | 230.000 |  |
| 17 | Hồ Thị Phượng | Tổ trưởng liên gia 6 tổ dân phố Hòa Bình | | 230.000 |  |
| 18 | Phạm Văn Thế | Bí thư chi bộ tổ dân phố Tân Yên | | 230.000 |  |
| 19 | Lê Thị Liên | Tổ trưởng tổ dân phố Tân Yên | | 230.000 |  |
| 20 | Lê Hữu Quyền | Phó Bí thư chi đoàn TDP Văn Phúc | | 230.000 |  |
| 21 | Lê Hữu Sỹ | Tổ trưởng liên gia 2 TDP Văn Phúc | | 230.000 |  |
| 22 | Lê Hữu Phúc | Tổ trưởng liên gia 6 tổ dân phố Văn Thịnh | | 230.000 |  |
| 23 | Văn Thị Sâm | Tổ trưởng liên gia 10A tổ dân phố Văn Thịnh | | 230.000 |  |
|  | **Tổng cộng:** |  | | **10.690.000** |  |

***(Bằng chữ: Mười triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Người lập danh sách**  **Lê Thị Huyền** | **Tài chính KT**  **Nguyễn Thị Thanh Nga** | **CHỦ TỊCH**  **Lê Đình Thắng** | |  |