|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẢNG BỘ CÔNG AN HUYỆN****CHI BỘ CSĐTTP VỀ KTMT** |  |

**DANH SÁCH**

**NỘP TIỀN ĐẢNG PHÍ THÁNG 4/2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Lương cơ bản** | **Thâm niên** | **Phụ cấp chức vụ** | **Thu nhập tính đóng đảng phí** | **Số tiền phải đóng đảng phí** | **Ký nộp** |
| 1 | Vũ Thanh Bình | 9,834,000 | 2,775,870 | 447,000 | 13,056,870 | 130,569 |  |
| 2 | Nguyễn Quang Dương | 8,046,000 | 1,178,590 | 372,500 | 9,597,090 | 95,971 |  |
| 3 | Dương Xuân Lanh | 8,046,000 | 1,206,900 |   | 9,252,900 | 92,529 |  |
| 4 | Nguyễn Việt Hùng | 8,046,000 | 885,060 |   | 8,931,060 | 89,311 |  |
| 5 | Vũ Thái Sơn | 7,450,000 | 596,000 |   | 8,046,000 | 80,460 |  |
| 6 | Nguyễn Thị Hương | 7,450,000 | 447,000 |   | 7,897,000 | 78,970 |   |
| 7 | Trần Minh Thắng | 8,940,000 | 1,609,200 |   | 10,549,200 | 105,492 |  |
| 8 | Lê Văn Vượng | 7,450,000 | 894,000 |   | 8,344,000 | 83,440 |  |
| 9 | Nguyễn Thị Nhung | 7,450,000 | 819,500 |   | 8,269,500 | 82,695 |  |
| 10 | Mai Văn Hiếu | 6,258,000 | 375,480 |   | 6,633,480 | 66,335 |  |

|  |
| --- |
| - Tổng số tiền đảng phí thu của đảng viên: 905,772 đ |
| - Số tiền đảng phí nộp lại Đảng bộ CAH: 634,040 đ |
| - Số tiền đảng phí giữ lại chi bộ: 271,732 đ |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP DANH SÁCH**  |  **TM. CHI BỘ** |