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

**DANH SÁCH**

**NỘP TIỀN ĐẢNG PHÍ THÁNG 08/2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 11,880,000 | 3,353,400 | 540,000 | 15,773,400 | 157,734 |  |
| 2 | Nguyễn Quang Dương | 9,720,000 | 1,423,800 | 450,000 | 11,593,800 | 115,938 |  |
| 3 | Đoàn Ngọc Chung | 8,280,000 | 828,000 |   | 9,108,000 | 91,080 |  |
| 4 | Nguyễn Việt Hùng | 9,720,000 | 1,069,200 |   | 10,789,200 | 107,892 |  |
| 5 | Vũ Thái Sơn | 9,000,000 | 810,000 |   | 9,810,000 | 98,100 |  |
| 6 | Nguyễn Thị Hương | 9,000,000 | 630,000 |   | 9,630,000 | 96,300 |   |
| 7 | Lê Minh Long | 9,000,000 | 900,000 |   | 9,900,000 | 99,000 |  |
| 8 | Lê Văn Vượng | 9,720,000 | 1,166,400 |   | 10,886,400 | 108,864 |  |
| 9 | Nguyễn Thị Nhung | 9,000,000 | 1,080,000 |   | 10,080,000 | 100,800 |  |
| 10 | Mai Văn Hiếu | 7,560,000 | 453,600 |   | 8,013,600 | 80,136 |  |

|  |
| --- |
| - Tổng số tiền đảng phí thu của đảng viên: 1,055,844 đ |
| - Số tiền đảng phí nộp lại Đảng bộ CAH: 739,091 đ |
| - Số tiền đảng phí giữ lại chi bộ: 316,753 đ |

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