|  |  |
| --- | --- |
| ĐẢNG BỘ …..**ĐẢNG ỦY ………….****\*** | **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM** |
| Số: ...-QĐ/ĐU | *….., ngày …. tháng … năm* |

QUYẾT ĐỊNH

# về việc sáp nhập Chi bộ ... và Chi bộ...

# thành Chi bộ

**-----**

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quy định số 232-QĐ/TW, ngày 20/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

Căn cứ Đề án sáp nhập ... thành ... đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Xét đề nghị của ... về sáp nhập sáp nhập Chi bộ ... và Chi bộ... thành Chi bộ...

**BAN CHẤP HÀNH ... QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Sáp nhập Chi bộ ... và Chi bộ... thành Chi bộ... kể từ ngày .../.../20.... Đồng thời giải thể chi bộ...

Chi bộ ... có ... đảng viên gồm: ... *(Có danh sách kèm theo).*

**Điều 2.** Chỉ định Ban Chi ủy Chi bộ... nhiệm kỳ 20...-20..., gồm 03 đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí ……………….

2. Đồng chí ………………..

3. Đồng chí ………………..

**Điều 3.** Chỉ định đồng chí ... giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí ... giữ chức vụ ... Phó Bí thư Chi bộ.

**Điều 4.** Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác của Chi bộ... thực hiện theo Điều lệ Đảng và Quy định thi hành Điều lệ Đảng.

**Điều 5.** Các Ban Chi ủy...; Văn phòng Đảng ủy; các đồng chí có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** *- ……,*
* *- Lưu ……..*
 | **T/M BAN CHẤP HÀNH**BÍ THƯ*(Ký tên đóng dấu)* |

*(Kèm theo Quyết định số 1798 -QĐ/TU ngày 02 /01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy)*

**-----**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Năm****sinh** | **Chức vụ** |
| 1 | Châu Thị Thanh Hà | 1977 | UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy |
| 2 | Bùi Văn Phú | 1964 | Phó Bí thư Thường trực Thành ủy |
| 3 | Nguyễn Thành Phú | 1981 | Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố |
| 4 | Kiều Như Nguyên | 1964 | UVTV - Phó Chủ tịch HĐND thành phố |
| 5 | Trần Ngọc Quang | 1973 | TUV-Phó Chủ tịch UBND thành phố |
| 6 | Trịnh Xuân Khải | 1967 | TUV - Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố |
| 7 | Nguyễn Ngọc Ẩn | 1964 | TUV - Trưởng Ban Kinh tế HĐNDthành phố |
| 8 | Nguyễn Tấn Huân | 1972 | TUV - Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố |
| 9 | Nguyễn Xuân Thanh | 1969 | Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố |
| 10 | Đỗ Thị Hữu Hà | 1976 | Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố |
| 11 | Nguyễn Trần Thanh Nhi | 1976 | Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố |
| 12 | Hồ Thị Xuân Thu | 1981 | Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố |
| 13 | Trương Văn Tường | 1983 | Chuyên viên |
| 14 | Nguyễn Thị Kim Tuyền | 1989 | Chuyên viên |
| 15 | Lê Trịnh Quỳnh Như | 1992 | Chuyên viên |
| 16 | Trần Ngọc Thùy Ly | 1986 | Chuyên viên |
| 17 | Thái Lê Nguyên | 1992 | Chuyên viên |
| 18 | Nguyễn Kim Quang | 1983 | Chuyên viên |
| 19 | Nguyễn Thành Nhân | 1977 | Chuyên viên |
| 20 | Nguyễn Xuân Thủy | 1977 | Chuyên viên |
| 21 | Lê Thị Thu Thảo | 1983 | Chuyên viên |
| 22 | Đỗ Thúy Hằng | 1992 | Chuyên viên |
| 23 | Trương Hồng Tiến | 1967 | Nhân viên |
| 24 | Hoàng Thái Hồng Diệp | 1974 | Nhân viên |

*(Kèm theo Tờ trình số 432-TTr/TU ngày 28/12/2022 của Ban Tổ chức Thành ủy)*

**-----**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Chức vụ** |
| 1 | Châu Thị Thanh Hà | 1977 | UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy |
| 2 | Bùi Văn Phú | 1964 | Phó Bí thư Thường trực Thành ủy |
| 3 | Nguyễn Thành Phú | 1981 | Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố |
| 4 | Kiều Như Nguyên | 1964 | UVTV - Phó Chủ tịch HĐND thành phố |
| 5 | Trần Ngọc Quang | 1973 | TUV-Phó Chủ tịch UBND thành phố |
| 6 | Trịnh Xuân Khải | 1967 | TUV - Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố |
| 7 | Nguyễn Ngọc Ẩn | 1964 | TUV - Trưởng Ban Kinh tế HĐNDthành phố |
| 8 | Nguyễn Tấn Huân | 1972 | TUV - Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố |
| 9 | Nguyễn Xuân Thanh | 1969 | Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố |
| 10 | Đỗ Thị Hữu Hà | 1976 | Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố |
| 11 | Nguyễn Trần Thanh Nhi | 1976 | Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố |
| 12 | Hồ Thị Xuân Thu | 1981 | Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố |
| 13 | Trương Văn Tường | 1983 | Chuyên viên |
| 14 | Nguyễn Thị Kim Tuyền | 1989 | Chuyên viên |
| 15 | Lê Trịnh Quỳnh Như | 1992 | Chuyên viên |
| 16 | Trần Ngọc Thùy Ly | 1986 | Chuyên viên |
| 17 | Thái Lê Nguyên | 1992 | Chuyên viên |
| 18 | Nguyễn Kim Quang | 1983 | Chuyên viên |
| 19 | Nguyễn Thành Nhân | 1977 | Chuyên viên |
| 20 | Nguyễn Xuân Thủy | 1977 | Chuyên viên |
| 21 | Lê Thị Thu Thảo | 1983 | Chuyên viên |
| 22 | Đỗ Thúy Hằng | 1992 | Chuyên viên |
| 23 | Trương Hồng Tiến | 1967 | Nhân viên |
| 24 | Hoàng Thái Hồng Diệp | 1974 | Nhân viên |