**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CÔNG KHAI DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP**

**ĐỀ NGHỊ TẶNG, TRUY TẶNG "HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG"**

*(Kèm theo thông báo số 46/TB-UBND ngày 15/5/2025 của UBND xã Hòa Tân Đông)*

**1. Thanh niên xung phong**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên**  | **Ngày, tháng, năm sinh** | **Số CCCD** | **Quê quán** | **Trú quán** | **Số năm tham gia TNXP (tính thời gian cộng dồn)** | **Giấy tờ pháp lý minh chứng kèm theo** | **Ghi chú** |
| 1 | Vũ Thị Sửu | 01/01/1948 | 030148007573 | Yết Kiêu – Gia Lộc – Hải Dương | Phú Lương, Hòa Tân Đông, Đông Hòa, Phú Yên | 13 năm | 1. Bản khai Đề nghị tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.2. Sơ yếu lý lịch.3. Thẻ hội viên TNXP.4. Kỷ niệm chương TNXP.5. Giấy chứng nhận TNXP.6. Bằng khen của BCH hội truyền thống trường sơn đường HCM tỉnh Phú Yên.7.02 quyết định v/v giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với TNXP8. Huân chương kháng chiến hạng ba. |  |
| 2 | Huỳnh Thị Hồng Phúc | *02/08/1951* | 54151000378 | An Nghiệp – Tuy An – Phú Yên | Phú Lương, Hòa Tân Đông, Đông Hòa, Phú Yên | 02 năm | 1. Bản khai Đề nghị tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.2. Sơ yếu lý lịch.3. Thẻ hội viên TNXP.4. Kỷ niệm chương TNXP.5. Giấy chứng nhận TNXP.6. 01 quyết định v/v giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với TNXP7. Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam. |  |
| 3 | Đinh Thị Hành | 06/7/1942 | 044142001744 | Hòa Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình | Phú Lương, Hòa Tân Đông, Đông Hòa, Phú Yên | 13 năm 01 tháng | 1. Bản khai Đề nghị tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.2. Sơ yếu lý lịch.3. Giấy chứng nhận TNXP.4. 01 Quyết định số 23/TDKT của tổng công ty XDCTGT 5 thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải5. 01 quyết định v/v giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với TNXP6. Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ7. Huân chương kháng chiến hạng nhì  |  |
| **Tổng cộng: 03 người** |  |  |  |  |  |  |  |