|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **ĐỘI CẢNH SÁT HSKTMT** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

 *Bình Lục, ngày 31 tháng 7 năm 2024*

**DANH SÁCH**

**CBCS hưởng tiêu chuẩn, định lượng ăn tháng 7/2024**

*(Theo Thông tư số 15/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của BCA và Công văn số 522/BCA-H01, ngày 16/02/2024 của Bộ Công an)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ hoặc chức danh công việc đảm nhiệm** |  | **Mức hưởng** | **Ngày làm việc** | **Ghi chú** |
|  | Đồng Văn Sáng | Đội trưởng, Điều tra viên trung cấp, Trinh sát viên trung cấp | Điều tra HSKTMT | IV | 14 | 27 |
| Trinh sát hình sự | III | 7 |
| Trinh sát ma túy | II | 6 |
|  | Đặng Đức Anh | Cán bộ, Trinh sát viên sơ cấp | Trinh sát hình sự | III | 27 | 27 |
|  | Trần Văn Đông | Cán bộ, Trinh sát viên sơ cấp | Trinh sát hình sự | III | 26 | 26 |
|  | Đỗ Văn Khải | Cán bộ, cán bộ trinh sát | Trinh sát hình sự | III | 27 | 27 |
|  | Nguyễn Việt Hùng | Cán bộ, Điều tra viên sơ cấp, Trinh sát trung cấp | Điều tra kinh tế môi trường | IV | 17 | 27 |
| Trinh sát kinh tế môi trường | IV | 10 |
|  | Lê Minh Long | Cán bộ, trinh sát viên sơ cấp | Điều tra ma túy | IV | 10 | 30 |
| Trinh sát ma túy | II | 20 |
|  | Nguyễn Thị Hương | Cán bộ, cán bộ điều tra | Trinh sát kinh tế môi trường | IV | 5 | 17 |
| Điều tra kinh tế môi trường | IV | 12 |
|  | Trần Thanh Hải | Phó đội trưởng, Điều tra viên sơ cấp, Trinh sát viên trung cấp | Điều tra hình sự | IV | 17 | 27 |
| Trinh sát hình sự | III | 10 |
|  | Ngô Đức Thông | Cán bộ, Trinh sát viên trung cấp, cán bộ điều tra | Điều tra hình sự | IV | 10 | 27 |
| Trinh sát hình sự | III | 17 |
|  | Trần Đức Hữu | Cán bộ, Trinh sát viên sơ cấp | Trinh sát hình sự | III | 27 | 27 |
|  | Lê Văn Vượng | Cán bộ, Điều tra viên sơ cấp, Trinh sát trung cấp | Điều tra ma túy | IV | 10 | 27 |
| Trinh sát ma túy | II | 17 |
|  | Đoàn Ngọc Chung | Cán bộ, trinh sát viên sơ cấp | Điều tra ma túy | IV | 10 | 27 |
| Trinh sát ma túy | II | 17 |
|  | Nguyễn Thị Trang | Cán bộ, Trinh sát viên trung cấp, cán bộ điều tra | Điều tra hình sự | IV | 16 | 25 |
| Trinh sát hình sự | III | 9 |
|  | Nguyễn Quang Dương | Phó đội trưởng, Điều tra viên sơ cấp, Trinh sát viên trung cấp | Điều tra ma túy | IV | 9 | 26 |
| Trinh sát ma túy | II | 17 |
|  | Trần Quang Huy | Cán bộ, Điều tra viên trung cấp, Trinh sát viên trung cấp | Điều tra hình sự | IV | 17 | 27 |
| Trinh sát hình sự | III | 10 |
|  | Nguyễn Duy Kiên | Cán bộ, Trinh sát viên sơ cấp | Trinh sát hình sự | III | 27 | 27 |
|  | Mai Đắc Thịnh | Cán bộ, Điều tra viên sơ cấp, Trinh sát viên trung cấp | Điều tra hình sự | IV | 17 | 27 |
| Trinh sát hình sự | III | 10 |
|  | Nguyễn Thị Nhung | Cán bộ, cán bộ điều tra | Trinh sát kinh tế môi trường | IV | 6 | 17 |
| Điều tra kinh tế môi trường | IV | 11 |
|  | Vũ Thái Sơn | Cán bộ, Điều tra viên sơ cấp, Trinh sát sơ cấp | Điều tra ma túy | IV | 18 | 27 |
| Trinh sát ma túy | II | 9 |
|  | Mai Văn Hiếu | Cán bộ, trinh sát viên sơ cấp | Trinh sát ma túy | II | 27 | 27 |

**Tổng số CBCS được hưởng: 20 đ/c**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PX01 THẨM ĐỊNH** | **CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH** | **CHỈ HUY ĐỘI** | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** |
| Phòng PX01 xác nhận tháng 7/2024 Đội CSHSKTMT - CAH Bình Lục có 20 đ/c hưởng chế độ ăn thêm theo TT 15/2024/TT-BCA | **Nguyễn Thị Trang** | **Trung tá Đồng Văn Sáng** | **Thiếu tá Trần Phan Hồng Hải** |