# DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

*Tháng 03 Năm 2023* Số:.....................

***Xã Bình Phước Xuân***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Địa chỉ** | **Số sổ lĩnh tiền** | **Số năm HĐ** | **Tỷ lệ TT** | **Tiền trợ cấp**  **tháng này** | **Chưa trả tháng trước** | | **Tổng số tiền trợ cấp** | **Người nhận** | |
| Số tháng | Số tiền | Ký | Họ tên |
| **Tổng cộng** | | | | | | **57.493.000** |  |  | **57.493.000** |  |  |
| **TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%** | | | | | | **7.599.000** |  |  | **7.599.000** |  |  |
| 1 | Nguyễn Hữu Đúng | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 55617 |  | 27 | 1.404.000 |  |  | 1.404.000 |  |  |
| 2 | Trần Duy Sơn | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 16872 |  | 27 | 1.404.000 |  |  | 1.404.000 |  |  |
| 3 | Nguyễn Văn Hiệu | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 102261 |  | 41 | 2.135.000 |  |  | 2.135.000 |  |  |
| 4 | Nguyễn Hoàng Sơn | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 16000 |  | 51 | 2.656.000 |  |  | 2.656.000 |  |  |
| **BB suy giảm KNLĐ từ 61-70%** | | | | | | **2.692.000** |  |  | **2.692.000** |  |  |
| 1 | Phan Văn Oanh | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 68252 |  | 61 | 2.692.000 |  |  | 2.692.000 |  |  |
| **Tuất 1 liệt sỹ** | | | | | | **21.112.000** |  |  | **21.112.000** |  |  |
| 1 | Võ Thị Cẩm Lợi | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 6060 |  |  | 1.624.000 |  |  | 1.624.000 |  |  |
| 2 | Nguyễn Thị Huệ | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 2692 |  |  | 1.624.000 |  |  | 1.624.000 |  |  |
| 3 | Kiều Thị Đấu | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 2424 |  |  | 1.624.000 |  |  | 1.624.000 |  |  |
| 4 | Phạm Thị Nem | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 2409B |  |  | 1.624.000 |  |  | 1.624.000 |  |  |
| 5 | Lê Thị Lẩm | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 1682B |  |  | 1.624.000 |  |  | 1.624.000 |  |  |
| 6 | Huỳnh Thị Khoe | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 1518 |  |  | 1.624.000 |  |  | 1.624.000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Địa chỉ** | **Số sổ lĩnh tiền** | **Số năm HĐ** | **Tỷ lệ TT** | **Tiền trợ cấp**  **tháng này** | **Chưa trả tháng trước** | | **Tổng số tiền trợ cấp** | **Người nhận** | |
| Số tháng | Số tiền | Ký | Họ tên |
| 7 | Nguyễn Văn Cặng | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 7518 |  |  | 1.624.000 |  |  | 1.624.000 |  |  |
| 8 | Nguyễn Thị Phan | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 7351 |  |  | 1.624.000 |  |  | 1.624.000 |  |  |
| 9 | Nguyễn Thị Khen | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 7354 |  |  | 1.624.000 |  |  | 1.624.000 |  |  |
| 10 | Nguyễn Văn My | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 6634 |  |  | 1.624.000 |  |  | 1.624.000 |  |  |
| 11 | Nguyễn Thi Hai | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 6365 |  |  | 1.624.000 |  |  | 1.624.000 |  |  |
| 12 | Huỳnh Thị Ráo | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 6366 |  |  | 1.624.000 |  |  | 1.624.000 |  |  |
| 13 | Phạm Thị Năm | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 1745 |  |  | 1.624.000 |  |  | 1.624.000 |  |  |
| **Tuất TB, TB B từ 61% trở lên hưởng ĐXCB** | | | | | | **911.000** |  |  | **911.000** |  |  |
| 1 | Lê Thị Biết | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | AG/TT/T B 206 |  |  | 911.000 |  |  | 911.000 |  |  |
| **NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB** | | | | | | **17.190.000** |  |  | **17.190.000** |  |  |
| 1 | Hồ Thị Cẩm Anh | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 0.1015 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |
| 2 | Ngô Thị Luận | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 00.251 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |
| 3 | Huỳnh Thị Liêm | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 00.250 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |
| 4 | Bùi Thị Thu | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 00.249 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |
| 5 | Hoàng Thị Bé Hai | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 4523 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |
| 6 | Phan Thị Xê | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 1205 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |
| 7 | Huỳnh Thị Hoa | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 4488 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |
| 8 | Nguyễn Văn Ly | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 1181 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Địa chỉ** | **Số sổ lĩnh tiền** | **Số năm HĐ** | **Tỷ lệ TT** | **Tiền trợ cấp**  **tháng này** | **Chưa trả tháng trước** | | **Tổng số tiền trợ cấp** | **Người nhận** | |
| Số tháng | Số tiền | Ký | Họ tên |
| 9 | Lê Văn On | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 1195 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |
| 10 | Mai Thị Tuyết | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 3810 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |
| 11 | Lê Thị Chu | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 3709 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |
| 12 | Nguyễn Thị Huệ | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 3707 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |
| 13 | Lê Thị Nhiên | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 3708 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |
| 14 | Lê Thị Kim Anh | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 1190 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |
| 15 | Trần Thị Phụng | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 1203 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |
| 16 | Trương Thị Tích | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 1182 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |
| 17 | Trần Thị Nguyệt | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 1258 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |
| 18 | Nguyễn Thị Bé | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 1197 |  |  | 955.000 |  |  | 955.000 |  |  |
| **Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 41% - 60%** | | | | | | **2.062.000** |  |  | **2.062.000** |  |  |
| 1 | Nguyễn Văn Hét | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 41-60 |  | 41 | 2.062.000 |  |  | 2.062.000 |  |  |
| **Con bị DDDT, SGKNLĐ từ 61% đến 80%** | | | | | | **974.000** |  |  | **974.000** |  |  |
| 1 | Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 12/QĐ- SLĐTBX H |  |  | 974.000 |  |  | 974.000 |  |  |
| **Quân nhân xuất ngũ từ 15 đến dưới 16 năm CT** | | | | | | **2.031.000** |  |  | **2.031.000** |  |  |
| 1 | Vũ Xuân Thắng | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | 142-  00044 |  |  | 2.031.000 |  |  | 2.031.000 |  |  |
| **Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày** | | | | | | **2.922.000** |  |  | **2.922.000** |  |  |
| 1 | Nguyễn Thị Ba | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | BT..0103 2 |  |  | 974.000 |  |  | 974.000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Địa chỉ** | **Số sổ lĩnh tiền** | **Số năm HĐ** | **Tỷ lệ TT** | **Tiền trợ cấp**  **tháng này** | **Chưa trả tháng trước** | | **Tổng số tiền trợ cấp** | **Người nhận** | |
| Số tháng | Số tiền | Ký | Họ tên |
| 2 | Nguyễn Văn Hiệu | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | BT.00895 |  |  | 974.000 |  |  | 974.000 |  |  |
| 3 | Lê Thị Nhiên | Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | BT.00796 |  |  | 974.000 |  |  | 974.000 |  |  |

Ấn định: Số người: 43 Số tiền: 57.493.000 đồng.

Số tiền bằng chữ:

*Năm mươi bảy triệu bốn trăm chín mươi ba nghìn đồng.*

*Ngày. tháng*

03 *năm 2023*

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Cán bộ chi trả

Kế toán trưởng

GĐ bưu điện

Kế toán trưởng

Trưởng phòng