|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC**ĐỘI CS ĐTTP VỀ KINH TẾ MA TÚY** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Bình Lục, ngày 13 tháng 9 năm 2021* |

**DANH SÁCH**

**Con CBCS, Công nhân viên Công an, lao động hợp đồng không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và con của Liệt sỹ CAND từ 14 tuổi trở xuống**

**(Nhận quà trung thu năm 2021)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | Họ và tên cháu | Năm sinh | Họ và tên bố/mẹ | Ghi chú |
| Nam | Nữ |
|  | Nguyễn Tấn Dũng | 2010 |  | Nguyễn Thành Trung |  |
|  | Nguyễn Tấn Lộc | 2018 |  | Nguyễn Thành Trung |  |
|  | Lê Anh Hưng | 2016 |  | Lê Văn Vượng |  |
|  | Lê Anh Vũ | 2019 |  | Lê Văn Vượng |  |
|  | Trần Ngọc Minh |  | 2014 | Trần Minh Thắng |  |
|  | Trần Ngọc Anh | 2017 |  | Trần Minh Thắng |  |
|  | Nguyễn Văn An | 2012 |  | Nguyễn Thị Hương |  |
|  | Nguyễn Ngọc Chi |  | 2014 | Nguyễn Thị Hương |  |
|  | Dương Yến Nhi |  | 2015 | Dương Xuân Lanh |  |
|  | Dương Ngọc Diệp |  | 2017 | Dương Xuân Lanh |  |
|  | Lại Thiên An |  | 2018 | Nguyễn Thị Nhung |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cán bộ lập bảng** | **Chỉ huy đội** | **Công an huyện Bình Lục** |

|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC**ĐỘI CS ĐTTP VỀ KINH TẾ MA TÚY** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Bình Lục, ngày 13 tháng 9 năm 2021* |

**DANH SÁCH**

**Con CBCS, Công nhân viên Công an, lao động hợp đồng không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và con của Liệt sỹ CAND từ 14 tuổi trở xuống**

**(Nhận quà trung thu năm 2021)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | Họ và tên cháu | Năm sinh | Họ và tên bố/mẹ | Số tiền (BCA+CAT) | Ký và ghi rõ họ tên |
| Nam | Nữ |
|  |  |  |  |  | 200.000 |  |
| 1 | Nguyễn Tấn Dũng | 2010 |  | Nguyễn Thành Trung |  |  |
| 2 | Nguyễn Tấn Lộc | 2018 |  | Nguyễn Thành Trung |  |  |
| 3 | Lê Anh Hưng | 2016 |  | Lê Văn Vượng |  |  |
| 4 | Lê Anh Vũ | 2019 |  | Lê Văn Vượng |  |  |
| 5 | Trần Ngọc Minh |  | 2014 | Trần Minh Thắng |  |  |
| 6 | Trần Ngọc Anh | 2017 |  | Trần Minh Thắng |  |  |
| 7 | Nguyễn Văn An | 2012 |  | Nguyễn Thị Hương |  |  |
| 8 | Nguyễn Ngọc Chi |  | 2014 | Nguyễn Thị Hương |  |  |
| 9 | Dương Yến Nhi |  | 2015 | Dương Xuân Lanh |  |  |
| 10 | Dương Ngọc Diệp |  | 2017 | Dương Xuân Lanh |  |  |
| 11 | Lại Thiên An |  | 2018 | Nguyễn Thị Nhung |  |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cán bộ lập bảng** | **Chỉ huy đội** | **Công an huyện Bình Lục** |