|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **PHƯỜNG HƯNG ĐẠO** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | |
|  |  | | *Hưng Đạo, ngày 09 tháng 12 năm 2024* | |

**DANH SÁCH**

**“Gia đình học tập”, Cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập”,**

**“Dòng họ học tập” năm 2024**

*(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 09/12/2024*

*của Ủy ban nhân dân phường)*

1. **Đơn vị học tập.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN ĐƠN VỊ HỌC TẬP** | **ĐỊA CHỈ** |
| 1 | Ủy ban nhân dân phường | TDP Phương Lung 1 |
| 2 | Công an phường | TDP Phương Lung 1 |
| 3 | Trường Tiểu học | TDP Phương Lung 1 |
| 4 | Trường THCS | TDP Phương Lung 1 |
| 5 | Trường Mầm non | TDP Phương Lung 1 |
| 6 | Tram Y tế | TDP Phương Lung 1 |

1. **Cộng đồng học tập.**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **TÊN CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP** |
| 1 | Tổ dân phố Vọng Hải 1 |
| 2 | Tổ dân phố Vọng Hải 2 |
| 3 | Tổ dân phố Phương Lung 1 |
| 4 | Tổ dân phố Phương Lung 2 |
| 5 | Tổ dân phố Tiểu Trà 1 |
| 6 | Tổ dân phố Tiểu Trà 2 |
| 7 | Tổ dân phố Phúc Lộc 1 |
| 8 | Tổ dân phố Phúc Lộc 2 |

1. **Dòng họ học tập.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN DÒNG HỌ HỌC TẬP** | **TRƯỞNG HỌ** |
| 1 | Họ Nguyễn Tiểu Trà | Nguyễn Huy Quang |
| 2 | Họ Nguyễn Tiểu Trà | Nguyễn Văn Công |
| 3 | Họ Tạ Tiểu Trà | Tạ Văn Quyên |
| 4 | Họ Đồng Tiểu Trà | Đồng Văn Son |
| 5 | Họ Trịnh Tiểu Trà | Trịnh Văn |
| 6 | Họ Lê Tiểu Trà | Lê Văn Huy |
| 7 | Họ Đỗ Văn Tiểu Trà | Đỗ Văn Bình |
| 8 | Họ Đỗ Viết Tiểu Trà | Đỗ Viết Dưỡng |
| 9 | Họ Bùi Tiểu Trà | Bùi Văn Sơn |
| 10 | Họ Đào Phương Lung | Đào Văn Lâm |
| 11 | Họ Nguyễn Phương Lung | Nguyễn Văn kỳ |
| 12 | Họ Nguyễn Phương Lung | Nguyễn Văn Bam |
| 13 | Họ Vũ Phương Lung | Vũ Văn Hải |
| 14 | Họ Phạm Phương Lung | Phạm Văn Dũng |
| 15 | Họ Trần Phương Lung | Trần Văn Đạt |
| 16 | Họ Đỗ Phương Lung | Đỗ Văn Hưng |
| 17 | Họ Đỗ Vọng Hải | Đỗ Văn Thường |
| 18 | Họ Đỗ Vọng Hải | Đỗ Văn Học |
| 19 | Họ Đỗ Vọng Hải | Đỗ Văn Phúc |
| 20 | Họ Trần Vọng Hải | Trần Văn Toản |
| 21 | Họ Bùi Vọng Hải | Bùi văn Thôi |
| 22 | Họ Hoàng Vọng Hải | Hoàng Văn Thi |
| 23 | Họ NguyễnVọng Hải | Nguyễn Văn Họa |
| 24 | Họ Phùng Vọng Hải | Phùng Văn Đơ |
| 25 | Họ Phạm Phúc Lộc | Phạm Văn trần |
| 26 | Họ Đồng Phúc Lộc | Đồng Văn Hải |
| 27 | Họ Trần Phúc Lộc | Trần Văn Minh |
| 28 | Họ Trần Phúc Lộc | Trần Quang Tưởng |
| 29 | Họ Trần Phúc Lộc | Trần Văn |
| 30 | Họ Nguyễn Phúc Lộc | Nguyễn Văn Quyết |
| 31 | Họ Nguyễn Phúc Lộc | Nguyễn Văn Hùng |
| 32 | Họ Trịnh Phúc Lộc | Trịnh Văn Mai |

**\* Danh hiệu: Gia đình học tập**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TỔ DÂN PHỐ** | **SỐ HỘ DÂN** | **SỐ HỘ ĐẠT** | **TỶ LỆ** |
| 1 | Vọng Hải 1 | 515 | 386 | 74,90% |
| 2 | Vọng Hải 2 | 503 | 363 | 72,19% |
| 3 | Phương Lung 1 | 512 | 367 | 71,69% |
| 4 | Phương Lung 2 | 568 | 411 | 72,35% |
| 5 | Tiểu Trà 1 | 502 | 363 | 72,38% |
| 6 | Tiểu Trà 2 | 450 | 331 | 73,57% |
| 7 | Phúc Lộc 1 | 616 | 445 | 72,30% |
| 8 | Phúc Lộc 2 | 647 | 471 | 72,74% |
|  | **Tổng** | **4313** | **3137** | **72,7%** |