**DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN**

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

*–––––––––––––––*

**I. ĐỀ NGHỊ TẶNG "HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Quê quán** | **Nơi ở hiện nay** | **Thời gian tham gia TNXP (từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm)** | **Tổng số thời gian tham gia TNXP (tháng)** | **Đơn vị TNXP** | **Giấy tờ minh chứng kèm theo** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Thị Quyết | 1945 | Nga My - Phú Bình - Thái Nguyên | Xóm 2, xã Phúc Hà, Tp. Thái Nguyên | 01/1965-08/1968 | 43 tháng | 91- Bắc Thái | Kỷ niệm chương thanh niên xung phong; Lý lịch đảng viên |  |

**II. ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG "HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG" (Đối với trường trường hợp từ trần)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Quê quán** | **Thời gian tham gia TNXP (từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm)** | **Tổng số thời gian tham gia TNXP (tháng)** | **Đơn vị TNXP** | **Giấy tờ minh chứng kèm theo** | **Ghi chú** |
| 1 | Triệu Văn Điện  | 1954 | Lý Nhân - Hà Nam | 14/6/1972 - 20/5/975 | 35 tháng | Đại đội 911, Đội 91 | Giấy chứng nhận thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống Mỹ; Kỷ niệm chương |  |