|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **XÃ DƯƠNG HÒA** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  | *Dương Hòa, ngày 14 tháng 12 năm 2020* |

**DÁNH SÁCH HỘ NGHÈO NĂM 2020**

*( Kèm theo Quyết định số: 159/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tt** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Sô khẩu** | **Thôn** | **Ghi chú** |
| 1 | Ngô Thị Định | 1962 | 2 | Hạ |  |
| 2 | Nguyễn Thị Hạnh | 1941 | 2 | Hạ |  |
| 3 | Lê Thị Huyền | 1982 | 4 | Hạ |  |
| 4 | Dương Lê Tấn Thông | 1975 | 5 | Hạ |  |
| 5 | Ngô Thị Thùy Hương | 1994 | 3 | Buồng Tằm |  |
| 6 | Hồ Thị Bình | 1936 | 2 | Buồng Tằm |  |
| 7 | Võ Châu | 1972 | 3 | Hộ |  |
| 8 | Ngô Cử | 1956 | 3 | Hộ |  |
| 9 | Phan Thanh Hiên | 1985 | 2 | Hộ |  |
| 10 | Trần Thị Hường | 1942 | 1 | Thanh Vân |  |
| 11 | Trương Văn Lô | 1946 | 6 | Thanh Vân |  |
| 12 | Nguyễn Xuân Bửu | 1937 | 2 | Thanh Vân |  |
| 13 | Đỗ Thị Nga | 1929 | 2 | Khe Sòng |  |

Tổng số trong danh sách là: 13 hộ, 38 khẩu.