|  |  |
| --- | --- |
| **UỶ BAN NHÂN DÂN****TỈNH THANH HÓA** Số: 1190/QĐ-UBND |  **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Thanh Hoá, ngày 07 tháng 4 năm 2022* |

 **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp**

**mai táng phí đối với thân nhân dân công hỏa tuyến theo Quyết định**

**số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ**

**UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;*

*Căn cứ Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 26/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;*

*Căn cứ mức lương cơ sở quy định tại các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013; Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016; Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017; Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 39/TTr-SLĐTBXH ngày 05 tháng 4 năm 2022*.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Tổng số dân công hỏa tuyến đã từ trần: 445 người.

- Tổng số tiền trợ cấp mai táng phí: 6.525.200.000 đồng.

*(Sáu tỷ, năm trăm hai mươi năm triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)*

 *(Chi tiết tại phụ lục và danh sách kèm theo)*

- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn chi đảm bảo xã hội được phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố tại Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa.

 **Điều 2**. Trách nhiệm của các đơn vị:

 1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra giám sát Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân dân công hỏa tuyến kịp thời, đúng định mức theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Nhà nước.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý và chi trả chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân dân công hỏa tuyến, thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****KT. CHỦ TỊCH****PHÓ CHỦ TỊCH****Đầu Thanh Tùng** |

|  |
| --- |
|  **Phụ lục 1:** **Tổng hợp đối tượng và kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp** **mai táng phí đối với thân nhân dân công hỏa tuyến theo** **Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ***(Kèm theo Quyết định số: 1190 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2022* *của UBND tỉnh Thanh Hóa)* |
|  |  |  |  |  |
| **TT** | **Đơn vị** | **Người** | **Kinh phí (đ)** | **Ghi chú** |
|
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Thành phố Sầm Sơn | 22 | 325.900.000 |  |
| 2 | Huyện Ngọc Lặc | 20 | 298.000.000 |  |
| 3 | Thành phố Thanh Hóa | 29 | 432.100.000 |  |
| 4 | Huyện Thạch Thành | 24 | 357.600.000 |  |
| 5 | Huyện Thọ Xuân | 46 | 683.500.000 |  |
| 6 | Thị xã Nghi Sơn | 32 | 476.800.000 |  |
| 7 | Huyện Hoằng Hóa | 82 | 1.132.400.000 |  |
| 8 | Huyện Nga Sơn | 17 | 253.300.000 |  |
| 9 | Huyện Nông Cống | 31 | 461.900.000 |  |
| 10 | Huyện Quảng Xương | 38 | 566.200.000 |  |
| 11 | Huyện Như Thanh | 12 | 178.800.000 |  |
| 12 | Huyện Vĩnh Lộc | 30 | 434.900.000 |  |
| 13 | Huyện Triệu Sơn | 16 | 238.400.000 |  |
| 14 | Huyện Bá Thước | 15 | 223.500.000 |  |
| 15 | Huyện Thường Xuân | 01 | 14.900.000 |  |
| 16 | Huyện Hà Trung | 24 | 357.600.000 |  |
| 17 | Huyện Quan Hóa | 04 | 59.600.000 |  |
| 18 | Huyện Mường Lát | 02 | 29.800.000 |  |
|  |  **Cộng** | **445** | **6.525.200.000** |  |

|  |
| --- |
|  **Phụ lục 2:** **Danh sách đối tượng dân công hỏa tuyến đã từ trần** **hưởng trợ cấp mai táng phí theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ** |
| *(Kèm theo Quyết định số: 1190 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa)* |
| **STT** | **Họ và tên** **dân công hỏa tuyến đã từ trần** | **Năm sinh** | **Quê quán** | **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú** | **Số****Quyết định hưởng trợ cấp một lần** | **Ngày, tháng, năm từ trần** | **Họ và tên thân nhân hưởng trợ cấp** | **Quan hệ với người trừ trần** | **Mức hưởng (đồng)** |
|
| **I** | **Thành phố Sầm Sơn** |
| 1 | Hà Thị Trang | 1942 | P. Trường Sơn | P. Trường Sơn | 711-924 | 02/11/2021 | Nguyễn Văn Hải | Con | 14.900.000 |
| 2 | Nguyễn Thị Duyên | 1943 | P. Trường Sơn | P. Trường Sơn | 1281 | 01/04/2018 | Lương Thị Hoa | Con | 13.000.000 |
| 3 | Vũ Đình Long | 1933 | P. Trường Sơn | P. Trường Sơn | 643 | 10/02/2022 | Nguyễn Thị Tẻo | Vợ | 14.900.000 |
| 4 | Nguyễn Thị Quý | 1954 | P. Trường Sơn | P. Trường Sơn | 538 | 20/2/2022 | Văn Thị Thọ | Con | 14.900.000 |
| 5 | Văn Đình Lương | 1935 | P. Bắc Sơn | P. Bắc Sơn | 1493-1494 | 25/11/2021 | Văn Thị Trúc | Vợ | 14.900.000 |
| 6 | Nguyễn Văn Cương | 1940 | P. Bắc Sơn | P. Bắc Sơn | 2527-2529 | 27/11/2021 | Dự Thị Liệu | Vợ | 14.900.000 |
| 7 | Hà Văn Sớm | 1939 | P. Bắc Sơn | P. Bắc Sơn | 2280 | 09/12/2021 | Nguyễn Thị Tẻo | Vợ | 14.900.000 |
| 8 | Lê Thị Đãi | 1932 | P. Trung Sơn | P. Trung Sơn | 2527-2529 | 25/6/2021 | Cao Sỹ Hội | Con | 14.900.000 |
| 9 | Lê Văn Đảo | 1936 | P. Trung Sơn | P. Trung Sơn | 469-470 | 17/10/2021 | Lê Thị Điện | Vợ | 14.900.000 |
| 10 | Nguyễn Thị Nghĩa | 1941 | P. Quảng Tiến | P. Quảng Tiến | 249 | 10/10/2021 | Dương Văn Tân | Chồng | 14.900.000 |
| 11 | Nguyễn Thị Thăng | 1924 | P. Quảng Tiến | P. Quảng Tiến | 1604-1605 | 27/12/2021 | Trần Ngọc Châu | Con | 14.900.000 |
| 12 | Ngô Văn Hùng | 1938 | P. Quảng Tiến | P. Quảng Tiến | 711-924 | 30/12/2021 | Ngô Văn Phương | Con | 14.900.000 |
| 13 | Nguyễn Thị Cành | 1928 | P. Quảng Cư | P. Quảng Cư | 1048 | 18/11/2021 | Trần Trí Lý | Con | 14.900.000 |
| 14 | Lê Viết Chỉnh | 1934 | P. Quảng Thọ | P. Quảng Thọ | 2527-2529 | 10/12/2021 | Lê Viết Huấn | Con | 14.900.000 |
| 15 | Hoàng Thị Nho | 1922 | P. Quảng Thọ | P. Quảng Thọ | 3042-3043 | 12/12/2021 | Ngyễn Thị Thông | Con | 14.900.000 |
| 16 | Lê Bá Sự | 1932 | P. Quảng Thọ | P. Quảng Thọ | 2702-2704 | 28/12/2021 | Trương Thị Vợt | Vợ | 14.900.000 |
| 17 | Lê Thị Loan | 1935 | P. Quảng Vinh | P. Quảng Vinh | 469-470 | 13/10/2021 | Đinh Văn Toàn | Con | 14.900.000 |
| 18 | Trần Văn Chấn | 1932 | P. Quảng Vinh | P. Quảng Vinh | 1048 | 18/10/2021 | Trần Văn Tấn | Con | 14.900.000 |
| 19 | Trần Thị Thảo | 1921 | P. Quảng Vinh | P. Quảng Vinh | 711-924 | 15/02/2022 | Dự Văn Đình | Con | 14.900.000 |
| 20 | Trình Văn Thặm | 1931 | Xã Quảng Hùng | Xã Quảng Hùng | 1048 | 02/10/2021 | Hoàng Thị Xinh | Vợ | 14.900.000 |
| 21 | Lê Thị Lượng | 1915 | Xã Quảng Minh | Xã Quảng Minh | 711-924 | 30/12/2021 | Lê Xuân Ân | Con | 14.900.000 |
| 22 | Nguyễn Thị Đài | 1933 | Xã Quảng Minh | Xã Quảng Minh | 3042-3043 | 13/01/2022 | Lê Văn Lưu | Con | 14.900.000 |
|  | **Cộng : 22 ĐT** |  |  |  |  |  |  |  |  **325.900.000** |
| **II** | **Huyện Ngọc Lặc** |
| 1 | Lê Văn Bính | 1925 | Xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân | Xã Ngọc Sơn | 1604-1605 | 01/01/2022 | Lê Văn Đông | Con | 14.900.000 |
| 2 | Phạm Văn Thiết | 1932 | Xã Mỹ Tân | Xã Mỹ Tân | 2019 | 05/02/2022 | Lê Thị Mở | Vợ | 14.900.000 |
| 3 | Lê Thị Thư | 1931 | Xã Thọ Minh, huyện Thọ Xuân | TT Ngọc Lặc | 2702-2704 | 16/8/2021 | Lê Viết Thuật | Con  | 14.900.000 |
| 4 | Trương Thị Đài | 1928 | Xã Lộc Thịnh | Xã Lộc Thịnh | 185-186 | 12/02/2022 | Quách Văn Huệ | Con | 14.900.000 |
| 5 | Bùi Thị Miễn | 1931 | Xã Lộc Thịnh | Xã Lộc Thịnh | 2702-2704 | 26/12/2021 | Quách Văn Cảnh | Con | 14.900.000 |
| 6 | Lê Thị Thới | 1928 | Xã Đông Khê, huyện Đông Sơn | Xã Kiên Thọ | 185-186 | 09/01/2022 | Lê Năng Dũng | Con | 14.900.000 |
| 7 | Phạm Thị Sáu | 1933 | Xã Thạch Lập | Xã Thạch Lập | 2702-2704 | 17/10/2021 | Trương Công Nam | Con | 14.900.000 |
| 8 | Phạm Thị Thái | 1930 | Xã Thạch Lập | Xã Thạch Lập | 2527-2529 | 22/11/2018 | Bùi Văn Nga | Con | 14.900.000 |
| 9 | Quách Thị Phòng | 1932 | Xa Quang Trung | Xã Thạch Lập | 2527-2529 | 22/11/2012 | Bùi Văn Hoa | Con | 14.900.000 |
| 10 | Trương Thị Tứa | 1928 | Xã Vân Am | Xã Cao Ngọc | 185-186 | 11/17/2021 | Phạm Văn Bình | Cháu |  14.900.000  |
| 11 | Phạm Thị Thận | 1929 | Xã Mỹ Tân | Xã Mỹ Tân | 3029 | 11/19/2021 | Phạm Thị Nam | Con |  14.900.000  |
| 12 | Lê Thị Thân | 1929 | Xã Giao An, huyện Lang Chánh | Xã Mỹ Tân | 1604-1605 | 11/21/2021 | Bùi Văn Mai | Con |  14.900.000  |
| 13 | Bùi Văn Thưởng | 1936 | Xã Mỹ Tân | Xã Mỹ Tân | 2019 | 08/18/2019 | Phạm Thị Tím | Vợ |  14.900.000  |
| 14 | Trương Thị Chừng | 1921 | Xã Kiên Thọ | Xã Kiên Thọ | 2019 | 01/28/2022 | Hà Công Cảnh | Con |  14.900.000  |
| 15 | Lê Đình Duyên | 1938 | Xã Kiên Thọ | Xã Kiên Thọ | 2527-2529 | 12/19/2021 | Phạm Thị Lập | Vợ |  14.900.000  |
| 16 | Nguyễn Thị Nghe | 1933 | P.Đông Vệ-TP Thanh Hóa | Xã Kiên Thọ | 2527-2529 | 02/7/2022 | Nguyễn Thị Lan | Con |  14.900.000  |
| 17 | Nguyễn Thị Nghiêm | 1933 | Xã Kiên Thọ | Xã Kiên Thọ | 2527-2529 | 11/22/2018 | Bùi Thị Thuận | Con |  14.900.000  |
| 18 | Dương Văn Hoằng | 1929 | Xã Hạnh Phúc | Xã Ngọc Liên | 1604-1605 | 7/8/2019 | Đỗ Thị Tưởng | Vợ |  14.900.000  |
| 19 | Phạm Văn Khoa | 1934 | Xã Cao Ngọc | Xã Cao Ngọc | 3042-3043 | 11/29/2019 | Phạm Thị Được | Con |  14.900.000  |
| 20 | Phạm Văn Cúc | 1947 | Xã Cao Ngọc | Xã Cao Ngọc | 185-186 | 01/21/2019 | Phạm Văn Tuyên | Con |  14.900.000  |
|  | **Cộng: 20 ĐT** |   |   |  |   |   |   |   |  **298.000.000** |
| **III** | **Thành phố Thanh Hóa** |
| 1 | Nguyễn Thị Cúc | 1940 | Xã Hoàng Quang | Xã Hoằng Quang | 538 | 02/10/2021 | Hoàng Minh Nga | Con | 14.900.000 |
| 2 | Nguyễn Thị Vui | 1939 | Xã Quảng Đông | P. Quảng Đông | 538 | 15/02/2022 | Nguyễn Văn Hạnh | Con | 14.900.000 |
| 3 | Chu Đình Linh | 1926 | Xã Quảng Đông | P. Quảng Đông | 3042-3043 | 01/02/2022 | Nguyễn Thị Diệp | Con | 14.900.000 |
| 4 | Bùi Văn Tạo  | 1945 | Xã Thiệu Vân | Xã Thiệu Vân  | 3029 | 28/01/2022 | Nguyễn Thị Lương  | Vợ  | 14.900.000 |
| 5 | Hoàng Sỹ Giàng  | 1946 | Xã Thiệu Vân | Xã Thiệu Vân  | 2702-2704 | 10/02/2022 | Lê Thị Bính  | Vợ  | 14.900.000 |
| 6 | Lê Thị Tuyên  | 1930 | P. Long Anh  | P. Long Anh  | 1604-1605 | 01/01/2022 | Lê Văn Lợi  | Con  | 14.900.000 |
| 7 | Lê Thị Túy  | 1929 | P. Long Anh  | P. Long Anh  | 2702-2704 | 15/02/2022 | Nguyễn Hữu Kỳ  | Con  | 14.900.000 |
| 8 | Lê Thị Thi  | 1930 | P. Long Anh  | P. Long Anh  | 1221-1223 | 28/01/2022 | Lê Kim Cường  | Con  | 14.900.000 |
| 9 | Nguyễn Thị Phạng  | 1939 | P. Long Anh  | P. Long Anh  | 185-186 | 14/11/2021 | Lê Xuân Tới  | Con  | 14.900.000 |
| 10 | Lê Văn Tem  | 1924 | P. Long Anh  | P. Long Anh  | 1604-1605 | 06/3/2022 | Lê Văn Tú  | Con  | 14.900.000 |
| 11 | Lê Thị Hưng  | 1933 | TP. Sầm Sơn  | P. Quảng Đông  | 3042-3043 | 17/01/2022 | Lê Văn Dũng  | Con  | 14.900.000 |
| 12 | Nguyễn Trọng Huynh  | 1936 | P. Quảng Đông  | P. Quảng Đông  | 3042-3043 | 06/3/1936 | Nguyễn Thị Dòn | Vợ  | 14.900.000 |
| 13 | Nguyễn Đình Chiểu  | 1929 | P. Quảng Hưng  | P. Quảng Hưng  | 1952 | 08/11/2021 | Nguyễn Thành Mong  | Con  | 14.900.000 |
| 14 | Hà Sỹ Hường  | 1945 | P. Quảng Hưng  | P. Quảng Hưng  | 25 | 24/02/2022 | Hà Sỹ Hùng  | Con  | 14.900.000 |
| 15 | Nguyễn Thị Diện  | 1928 | P. Quảng Cát  | P. Quảng Cát  | 1221-1223 | 24/01/2022 | Nguyễn Văn Lộc  | Con  | 14.900.000 |
| 16 | Lê Xuân Phồn  | 1940 | P. Đông Vệ  | P. Đông Vệ  | 2527-2529 | 07/02/2022 | Tô Thị Tâm  | Vợ  | 14.900.000 |
| 17 | Nguyễn Thị Tuyết  | 1952 | P. Đông Vệ  | P. Đông Vệ  | 1952 | 10/02/2022 | Nguyễn Hữu Quyền | Chồng  | 14.900.000 |
| 18 | Lê Văn Sửu  | 1929 | P. Đông Vệ  | P. Đông Vệ  | 1268 | 03/3/2022 | Lê Văn Khoa  | Con  | 14.900.000 |
| 19 | Nguyễn Bá Như  | 1920 | P. Quảng Thịnh  | P. Quảng Thịnh  | 2702-2704 | 14/02/2022 | Nguyễn Trọng Bằng  | Con  | 14.900.000 |
| 20 | Đỗ Thị Đối  | 1933 | Xã Hoằng Long  | P. Tào Xuyên  | 249 | 05/3/2022 | Đỗ Văn Nhàn  | Chồng  | 14.900.000 |
| 21 | Lê Thị Nhi  | 1934 | P. Tào Xuyên  | P. Tào Xuyên  | 711-924 | 10/3/2022 | Tào Nguyên Hiên  | Chồng  | 14.900.000 |
| 22 | Vũ Thị Tân | 1930 | P. Quảng Tâm  | P. Quảng Tâm  | 39-41 | 24/01/2022 | Lê Văn Khuyên  | Con  | 14.900.000 |
| 23 | Lê Công Hạ  | 1946 | P. Thiệu Khánh  | P. Thiệu Khánh  | 711-924 | 30/01/2022 | Khương Thị Thiện  | Vợ  | 14.900.000 |
| 24 | Dương Thị Xút  | 1931 | P. Thiệu Dương  | P. Thiệu Dương  | 469-470 | 28/02/2022 | Dương Công Dũng  | Con  | 14.900.000 |
| 25 | Đỗ Huy Hiếu | 1932 | P. Đông Hải | P. Đông Hải | 1052-1053 | 15/02/2022 | Trương Thị Kháng | Con | 14.900.000 |
| 26 | Dương Thị Ninh | 1932 | P. Thiệu Dương | P. Thiệu Dương | 469-470 | 04/02/2022 | Dương Đình Khôi | Con | 14.900.000 |
| 27 | Lê Xuân Bền | 1929 | P. Long Anh | P. Long Anh | 1604-1605 | 29/10/2021 | Lê Xuân Nền | Con | 14.900.000 |
| 28 | Lê Thị Khuyên | 1933 | Xã Hoằng Quang | Xã Hoằng Quang | 538 | 28/02/2022 | Vũ Đình Hồng | Con | 14.900.000 |
| 29 | Lê Văn Duyến | 1928 | P. Nam Ngạn | P. Nam Ngạn | 2184 | 05/02/2022 | Lê Trí Dũng | Con | 14.900.000 |
|   | **Cộng: 29 ĐT** |   |   |   |   |   |   |  | **432.100.000** |
| **IV** | **Huyện Thạch Thành** |
| 1 | Nguyễn Văn Thạnh | 1925 | Xã Hoằng Đại, TP Thanh Hóa | Xã Thạch Long | 2702-2704 | 07/01/2022 | Nguyễn Văn Đại | Con | 14.900.000 |
| 2 | Lê Văn Biều | 1930 | Xã Thạch Long, Thạch Thành | Xã Thạch Long | 2702-2704 | 04/01/2022 | Lê Văn Điền | Con | 14.900.000 |
| 3 | Phạm Thị Yên | 1933 | Xã Thạch Đồng, Thạch Thành | Xã Thạch Đồng | 25 | 01/02/2022 | Phạm Công Ty | Chồng | 14.900.000 |
| 4 | Trương Thị Thắng | 1933 | Xã Thạch Định, Thạch Thành | Xã Thạch Định | 25 | 25/02/2022 | Lê Văn Thảo | Con | 14.900.000 |
| 5 | Bùi Thị Nhưng | 1930 | Xã Thạch Sơn, Thạch Thành | Xã Thạch Sơn | 185-186 | 10/01/2022 | Bùi Văn Tám | Con | 14.900.000 |
| 6 | Bùi Thị Huệ | 1941 | Xã Thạch Sơn, Thạch Thành | Xã Thạch Sơn | 2184 | 12/3/2022 | Bùi Văn Ninh | Con | 14.900.000 |
| 7 | Nguyễn Thị Bơn | 1927 | Xã Hoằng Thắng, Hoằng Hóa | Xã Thành Hưng | 249 | 08/01/2022 | Phạm Thị Hoàng | Con | 14.900.000 |
| 8 | Phạm Thị Phùng | 1929 | Xã Thạch Long, Thạch Thành | Xã Thành Hưng | 249 | 05/2/2022 | Nguyễn Văn Chiến | Con | 14.900.000 |
| 9 | Nguyễn Thị Vỡn | 1933 | Xã Thành Hưng, Thạch Thành | Xã Thành Hưng | 249 | 11/01/2022 | Trịnh Đình Chính | Con | 14.900.000 |
| 10 | Bùi Thị Bích | 1935 | Xã Thành Tiến, Thạch Thành | Xã Ngọc Trạo | 692 | 22/9/2021 | Đỗ Thị Nhung | Con | 14.900.000 |
| 11 | Bùi Thị Khải | 1927 | Xã Thành Thọ, Thạch Thành | Xã Thành Tiến | 3029 | 23/12/2021 | Bùi Thế Hữu | Con | 14.900.000 |
| 12 | Bùi Thị Quán | 1934 | Xã Thành Long | Xã Thành Tiến | 1635 | 13/2/2022 | Bùi Xuân Hồng | Con | 14.900.000 |
| 13 | Trương Thị Nham | 1936 | Xã Thành Mỹ, Thạch Thành | Xã Thành Mỹ | 25 | 25/9/2021 | Bùi Thị Loan | Con | 14.900.000 |
| 14 | Phạm Thị Vui | 1928 | Xã Thành Kim, Thạch Thành | TT Kim Tân | 1604-1605 | 13/12/2021 | Hoàng Văn Đạt | Con | 14.900.000 |
| 15 | Nguyễn Thị Cạy | 1929 | Xã Thành Kim, Thạch Thành | TT Kim Tân | 249 | 30/12/2021 | Nguyễn Văn Đương | Chồng | 14.900.000 |
| 16 | Phạm Văn Bằng | 1955 | huyện Yên Mô, Ninh Bình | TT Kim Tân | 25 | 20/12/2021 | Trần Thị Dư | Vợ | 14.900.000 |
| 17 | Phạm Thị Thích | 1939 | TT Kim Tân, Thạch Thành | TT Kim Tân | 692 | 15/11/2021 | Nguyễn Văn Luật | Con | 14.900.000 |
| 18 | Bùi Thị Mực | 1933 | Xã Thành Thọ, Thạch Thành | Xã Thành Thọ | 2184 | 17/11/2021 | Bùi Văn Bảy | Con | 14.900.000 |
| 19 | Bùi Thị Gián | 1931 | Xã Thành Thọ, Thạch Thành | Xã Thành Thọ | 2702-2704 | 01/12/2021 | Bùi Minh Nam | Cháu | 14.900.000 |
| 20 | Trương Văn Chức | 1932 | Xã Thành Tân, Thạch Thành | Xã Thành Tân | 1221-1223 | 09/3/2022 | Lê Thị Mạc | Vợ | 14.900.000 |
| 21 | Lê Văn Đường | 1927 | Xã Hoằng Anh, Hoằng Hóa | Xã Thành Vinh | 2184 | 24/01/2022 | Lê Văn Đồng | Con | 14.900.000 |
| 22 | Nguyễn Văn Thám | 1924 | Xã Hoằng Sơn, Hoằng Hóa | TT Vân Du | 1493-1494 | 26/01/2022 | Bùi Thị Hải | Con | 14.900.000 |
| 23 | Lê Đình Diệc | 1927 | Xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa | Xã Thành Tâm | 1665 | 23/11/2022 | Lê Đức Hạnh | Con | 14.900.000 |
| 24 | Lê Văn Hưng | 1922 | Xã Đông Cương, Đông Sơn | Xã Thành Tâm | 249 | 7/7/2019 | Lê Quang Thái | Con | 14.900.000 |
|  | **Cộng: 24 ĐT** |   |   |   |   |   |   |   |  **357.600.000**  |
| **V** | **Huyện Thọ Xuân** |
| 1 | Phùng Thị Cúc | 1930 | Xã Xuân Châu | Xã Thuận Minh | 2702-2704 | 04/01/2022 | Lê Văn Phượng | Con |  14.900.000  |
| 2 | Nguyễn Thị Viến | 1932 | Xã Xuân Thành | Xã Xuân Hồng | 1421 | 17/01/2022 | Nguyễn Duy Tuấn | Con |  14.900.000  |
| 3 | Lê Thị Lý | 1933 | Xã Thọ Nguyên | Xã Xuân Hồng | 538 | 03/02/2022 | Nguyễn Thị Hương | Con |  14.900.000  |
| 4 | Dương Thị Phán | 1926 | Xã Thọ Nguyên | Xã Xuân Hồng | 538 | 26/01/2022 | Lê Bá Tự | Con |  14.900.000  |
| 5 | Nguyễn Thị Bình | 1928 | Xã Xuân Hoà | Xã Xuân Hoà | 2702-2704 | 11/02/2022 | Bùi Văn Hiểu | Con |  14.900.000  |
| 6 | Khương Thị Đạo | 1932 | Xã Xuân Hoà | Xã Xuân Hoà | 1493-1494 | 18/02/2022 | Hoàng Ích Sỹ | Con |  14.900.000  |
| 7 | Lê Thanh Vân | 1930 | Xã Xuân Hoà | Xã Xuân Hoà | 3029 | 16/02/2022 | Trần Thị Tuất | Vợ |  14.900.000  |
| 8 | Hà Thị Thước | 1933 | Xã Xuân Hoà | Xã Xuân Hoà | 2527-2529 | 21/02/2022 | Đỗ Văn Tiến | Con |  14.900.000  |
| 9 | Nguyễn Thị Thưng | 1931 | Xã Xuân Tín | Xã Xuân Tín | 1538 | 06/01/2018 | Đỗ Như Thiệu | Con |  13.000.000  |
| 10 | Trịnh Thị Xuê | 1928 | Xã Xuân Tín | Xã Xuân Tín | 214 | 14/12/2021 | Hoàng Thị Nhân | Con |  14.900.000  |
| 11 | Nguyễn Thị Đặm | 1933 | Xã Xuân Tân | Xã Trường Xuân | 692 | 26/01/2022 | Lê Trọng Lưu | Chồng |  14.900.000  |
| 12 | Mai Xuân Nghị | 1923 | Xã Xuân Tân | Xã Trường Xuân | 692 | 22/01/2021 | Mai Xuân Hoan | Con |  14.900.000  |
| 13 | Trịnh Thị Nghịch | 1934 | Xã Thọ Trường | Xã Trường Xuân | 1048 | 20/01/2022 | Trịnh Văn Nguyên | Con |  14.900.000  |
| 14 | Nguyễn Thị Gái | 1944 | Xã Xuân Vinh | Xã Trường Xuân | 1604-1605 | 14/02/2022 | Nguyễn Văn Tuấn | Con |  14.900.000  |
| 15 | Hồ Đắc Huấn | 1930 | Xã Xuân Thiên | Xã Xuân Thiên | 2184 | 15/01/2022 | Hồ Đắc Tự | Con |  14.900.000  |
| 16 | Trịnh Thị Giáp | 1923 | Xã Xuân Thiên | Xã Xuân Thiên | 1604-1605 | 29/01/2022 | Nguyễn Ngọc Sơn | Con |  14.900.000  |
| 17 | Phạm Thị Lới | 1928 | Xã Xuân Phong | Xã Xuân Phong | 2527-2529 | 23/12/2021 | Lê Hữu Lãm | Con |  14.900.000  |
| 18 | Trịnh Thị Chăn | 1925 | Xã Xuân Phong | Xã Xuân Phong | 249 | 10/01/2022 | Lê Khắc Hoa | Con |  14.900.000  |
| 19 | Lê Khắc Vượn | 1928 | Xã Thọ Lập | Xã Thọ Lập | 249 | 03/01/2022 | Ngô Thị Mẵn | Vợ |  14.900.000  |
| 20 | Trịnh Thị Bốn | 1926 | Xã Hạnh Phúc | TT Thọ Xuân | 2702-2704 | 26/12/2021 | Trịnh Văn Hoàn | Con |  14.900.000  |
| 21 | Lê Thị Vượng | 1926 | Xã Bắc Lương | Xã Bắc Lương | 1421 | 31/12/2021 | Lê Trọng Hiệp | Con |  14.900.000  |
| 22 | Nguyễn Thị Tiện | 1930 | Triệu Sơn | Thọ Lâm | 25 | 12/01/2022 | Trịnh Vinh Sơn | Con |  14.900.000  |
| 23 | Lê Thị Tỵ | 1928 | Xã Thọ Lộc | Xã Thọ Lộc | 2702-2704 | 07/01/2022 | Lê Sỹ Ý | Con |  14.900.000  |
| 24 | Lê Thị Khả | 1931 | Xã Thọ Lộc | Xã Thọ Lộc | 2184 | 06/02/2022 | Lê Đình Son | Con |  14.900.000  |
| 25 | Lê Thị Cận | 1931 | Xã Thọ Lộc | Xã Thọ Lộc | 711-924 | 01/02/2022 | Lê Bá Thới | Con |  14.900.000  |
| 26 | Lê Thị Kiện | 1918 | Xã Thọ Lộc | Xã Thọ Lộc | 538 | 20/11/2021 | Lê Ngọc Lịch | Con |  14.900.000  |
| 27 | Lê Thị Dần | 1922 | Xã Thọ Lộc | Xã Thọ Lộc | 711-924 | 06/02/2022 | Lê Thị Tấn | Con |  14.900.000  |
| 28 | Nguyễn Thị Minh | 1935 | Xã Phú Yên | Xã Phú Xuân | 2702-2704 | 26/3/2021 | Trịnh Thị Hằng | Con |  14.900.000  |
| 29 | Đỗ Đình Thể | 1929 | Xã Xuân Yên | Xã Phú Xuân | 1604-1605 | 23/12/2021 | Đỗ Ngọc Thanh | Con |  14.900.000  |
| 30 | Trịnh Thị Xuê | 1931 | Xã Xuân Yên | Xã Phú Xuân | 2702-2704 | 30/12/2021 | Trịnh Thị Vê | Con |  14.900.000  |
| 31 | Trịnh Công Vơn | 1926 | Xã Xuân Yên | Xã Phú Xuân | 2702-2704 | 24/12/2021 | Lê Thị Tám | Vợ |  14.900.000  |
| 32 | Trịnh Thị Khối | 1933 | Xã Xuân Yên | Xã Phú Xuân | 1604-1605 | 04/01/2022 | Lê Đình Tuần | Chồng |  14.900.000  |
| 33 | Đỗ Như Cơ | 1935 | Xã Xuân Trường | Xã Xuân Trường | 711-924 | 12/01/2022 | Đỗ Thị Oanh | Con |  14.900.000  |
| 34 | Mai Thị Ngân | 1922 | Xã Xuân Minh | Xã Xuân Minh | 1604-1605 | 02/02/2022 | Đỗ Văn Hướng | Con |  14.900.000  |
| 35 | Mai Thị Thái | 1933 | Xã Xuân Minh | Xã Xuân Minh | 214 | 30/01/2022 | Trịnh Văn Viện | Con |  14.900.000  |
| 36 | Mai Thị Phới | 1928 | Xã Xuân Minh | Xã Xuân Minh | 214 | 28/11/2021 | Trịnh Tố Tẩm | Con |  14.900.000  |
| 37 | Lai Thị Sâm | 1921 | Xã Thọ Hải | Xã Thọ Hải | 249 | 05/02/2022 | Lê Văn Việt | Con |  14.900.000  |
| 38 | Lê Thị Cửu | 1930 | Xã Xuân Quang | Xã Xuân Sinh | 25 | 03/01/2022 | Lê Công Sinh | Con |  14.900.000  |
| 39 | Lê Thị Trúc | 1931 | Xã Xuân Quang | Xã Xuân Sinh | 25 | 02/02/2022 | Mai Quang Trí | Con |  14.900.000  |
| 40 | Lê Thị Doan | 1928 | Xã Hạnh Phúc | TT Thọ Xuân | 214 | 30/01/2022 | Lê Thị Đào | Con |  14.900.000  |
| 41 | Dương Thị Lý | 1932 | Xã Xuân Bái | Xã Xuân Bái | 2527-2529 | 06/02/2022 | Nguyễn Văn Chất | Con |  14.900.000  |
| 42 | Nguyễn Thị Bún | 1931 | Xã Xuân Bái | Xã Xuân Bái | 25 | 04/01/2022 | Trần Xuân Lập | Con |  14.900.000  |
| 43 | Lê Thị Đậu | 1929 | Xã Xuân Bái | Xã Xuân Bái | 25 | 15/01/2022 | Lê Văn Bình | Con |  14.900.000  |
| 44 | Nguyễn Thị Sóc | 1933 | Xã Xuân Giang | Xã Xuân Giang | 2702-2704 | 07/12/2021 | Nguyễn Quang Hùng | Con |  14.900.000  |
| 45 | Ngô Đình May | 1925 | Xã Xuân Giang | Xã Xuân Giang | 2702-2704 | 02/10/2021 | Ngô Thị Sợi | Con |  14.900.000  |
| 46 | Trịnh Ngọc Hượng | 1930 | Xã Xuân Lai | Xã Xuân Lai | 548 | 16/02/2022 | Trịnh Ngọc Hào | Con |  14.900.000  |
|  | **Cộng: 46 ĐT** |  |  |  |  |  |  |  |  **683.500.000**  |
| **VI** | **Thị xã Nghi Sơn** |
| 1 | Lê Ngọc Khái | 1945 | Xã Triêu Dương | Xã Phú Lâm | 3029 | 20/02/2022 | Lê Thị Mạc | Vợ | 14.900.000 |
| 2 | Lê Thị Thảo | 1950 | P. Hải Bình | P. Hải Bình | 2527-2529 | 13/02/2022 | Phạm Văn Mật | Chồng | 14.900.000 |
| 3 | Trần Văn Khớ | 1920 | P. Hải Bình | P. Hải Bình | 1604-1605 | 08/02/2022 | Trần Văn Thành | Con | 14.900.000 |
| 4 | Nguyễn Thị Thước | 1939 | P. Hải Bình | P. Hải Bình | 1604-1605 | 15/02/2022 | Hoàng Văn Hải | Con | 14.900.000 |
| 5 | Lê Thị Lếu | 1924 | P. Hải Bình | P. Hải Bình | 1052-1053 | 16/01/2022 | Lê Quang Hanh | Con | 14.900.000 |
| 6 | Hoàng Văn Toăng | 1925 | P. Hải Bình | P. Hải Bình | 1604-1605 | 10/3/2022 | Hoàng Thế Nghiêu | Con | 14.900.000 |
| 7 | Lê Thị Như | 1945 | Xã Các Sơn | Xã Các Sơn | 3042-3043 | 20/02/2022 | Nguyễn Hồng Thanh | Chồng | 14.900.000 |
| 8 | Lâm Ngọc Điệt | 1926 | Phường Hải An | Xã Các Sơn | 3029 | 15/12/2021 | Lâm Thị Quế | Con | 14.900.000 |
| 9 | Phạm Thị Inh | 1933 | Xã Các Sơn | Xã Các Sơn | 1665 | 08/01/2022 | Nguyễn Văn Khang | Con | 14.900.000 |
| 10 | Bùi Thị Tậy | 1928 | Xã Hải Hà | Xã Hải Hà | 1665 | 23/02/2022 | Trần Văn Lý | Con | 14.900.000 |
| 11 | Nguyễn Thị Kha | 1933 | Xã Thanh Sơn | Xã Thanh Sơn | 711-924 | 24/01/2022 | Lê Ngọc Yên | Con | 14.900.000 |
| 12 | Lê Thị Thử | 1933 | Xã Triêu Dương | P. Hải An | 1052-1053 | 29/01/2022 | Lâm Bá Khanh | Con | 14.900.000 |
| 13 | Lê Thị Nhung | 1932 | Xã Định Hải | Xã Định Hải | 1604-1605 | 10/01/2022 | Nguyễn Đình Sáu | Con | 14.900.000 |
| 14 | Nguyễn Thị Nghi | 1936 | P. Nguyên Bình | P. Nguyên Bình | 692 | 18/01/2022 | Lê Minh Sử | Con | 14.900.000 |
| 15 | Lê Văn Bàn | 1927 | P. Hải Ninh | P. Hải Ninh | 2184 | 20/02/2022 | Lê Thị Ngà | Vợ | 14.900.000 |
| 16 | Nguyễn Thị Len | 1925 | P. Ninh Hải | P. Ninh Hải | 538 | 05/01/2021 | Hà Văn Sự | Con | 14.900.000 |
| 17 | Cao Thị Lực | 1930 | P. Tĩnh Hải | P. Tĩnh Hải | 692 | 06/9/2021 | Trần Khắc Cảnh | Con | 14.900.000 |
| 18 | Lê Thị Dước | 1932 | P. Mai Lâm | P. Tĩnh Hải | 3029 | 21/01/2022 | Lê Văn Hùng | Con | 14.900.000 |
| 19 | Lê Thị Xả | 1922 | P.Tĩnh Hải | P. Tĩnh Hải | 2184 | 26/9/2021 | Lê Vinh Đông | Con | 14.900.000 |
| 20 | Đậu Thị Lệ | 1922 | P. Hải Châu | P. Hải Châu | 1281 | 25/02/2022 | Nguyễn Văn Tám | Con | 14.900.000 |
| 21 | Trần Thị Vinh | 1930 | P. Hải Châu | P. Hải Châu | 1665 | 02/03/2022 | Hoàng Văn Hùng | Con | 14.900.000 |
| 22 | Nguyễn Văn Quỳnh | 1926 | P. Xuân Lâm | P. Xuân Lâm | 711-924 | 26/02/2022 | Nguyễn Văn Nga | Con | 14.900.000 |
| 23 | Lê Thị Gương | 1938 | P. Hải Thanh | P. Hải Thanh | 3042-3043 | 08/01/2022 | Phùng Văn Cường | Con | 14.900.000 |
| 24 | Nguyễn Thị Điểu | 1933 | P. Hải Thanh | P. Hải Thanh | 1604-1605 | 27/02/2022 | Nguyễn Thị Lương | Con | 14.900.000 |
| 25 | Nguyễn Văn Sót | 1940 | P. Hải Thanh | P. Hải Thanh | 1421 | 27/7/2021 | Nguyễn Thị Bế | Vợ | 14.900.000 |
| 26 | Lê Thị Minh | 1926 | P. Hải An | P. Hải An | 1604-1605 | 05/02/2022 | Lê Văn Thạnh | Con | 14.900.000 |
| 27 | Hồ Thị Hảo | 1935 | P. Hải An | P. Hải An | 1538 | 01/3/2022 | Lường Hữu Hiền | Con | 14.900.000 |
| 28 | Nguyễn Đức Khái | 1932 | P. Tân Dân | Xã Định Hải | 3042-3043 | 09/3/2022 | Nguyễn Đức Liên | Con | 14.900.000 |
| 29 | Mai Hưng Bình | 1934 | Xã Hải Hà | Xã Hải Hà | 1665 | 23/12/2021 | Mai Hưng Lộc | Con | 14.900.000 |
| 30 | Bùi Thị Nhợn | 1930 | Xã Hải Hà | Xã Hải Hà | 1604-1605 | 05/01/2022 | Mai Hưng Lộc | Con | 14.900.000 |
| 31 | Nguyễn Thị Minh | 1952 | P. Hải Châu | P. Hải Châu | 1665 | 26/02/2022 | Trần Thị Cành | Con | 14.900.000 |
| 32 | Trần Văn Học | 1951 | P. Hải Châu | P. Hải Châu | 2019 | 01/3/2022 | Trần Thị Cành | Con | 14.900.000 |
|  | **Cộng: 32 ĐT** |  |  |  |  |  |  |  | **476.800.000** |
| **VII** | **Huyện Hoằng Hóa** |  |
| 1 | Đồng Văn Cốc | 1932 | Xã Hoằng Hà | Hoằng Hà | 1493-1494 | 30/01/2022 | Đồng Xuân Tuy | Con | 14.900.000 |
| 2 | Trương Văn Chế | 1934 | Xã Hoằng Hợp | Hoằng Hợp | 1052-1053 | 07/02/2022 | Nguyễn Thị Đạo | Vợ | 14.900.000 |
| 3 | Lê Thị Bảo | 1935 | Xã Hoằng Hợp | Hoằng Hợp | 692 | 27/02/2022 | Chu Thị Mùi | Con | 14.900.000 |
| 4 | Lê Thị Hiệp | 1932 | Xã Hoằng Hợp | Hoằng Hợp | 39-41 | 02/02/2022 | Nguyễn Như Đức | Con | 14.900.000 |
| 5 | Nguyễn Đình Cương | 1951 | Xã Hoằng Châu | Hoằng Châu | 711-924 | 16/02/2022 | Nguyễn Đình Quyết | Con | 14.900.000 |
| 6 | Hoàng Thị Tỏ | 1926 | Xã Hoằng Châu | Hoằng Châu | 469-470 | 13/01/2022 | Nguyễn Đình Tùng | Con | 14.900.000 |
| 7 | Nguyễn Văn Điểu | 1943 | Xã Hoằng Thắng | Hoằng Thắng | 2019 | 23/10/2021 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Con | 14.900.000 |
| 8 | Hoàng Thị Nấm | 1936 | Xã Hoằng Thắng | Hoằng Thắng | 2019 | 07/01/2022 | Hoàng Văn Mai | Con | 14.900.000 |
| 9 | Trịnh Thị Bời | 1931 | Xã Hoằng Thắng | Hoằng Thắng | 2019 | 01/10/2022 | Lê Trọng Nhuần | Con | 14.900.000 |
| 10 | Bùi Thị Diễu | 1937 | Xã Hoằng Lộc | Hoằng Lộc | 1221-1223 | 27/01/2022 | Nguyễn Thị Nụ | Con | 14.900.000 |
| 11 | Lê Thị Sỹ | 1934 | Xã Hoằng Trạch | Hoằng Trạch | 2184 | 20/01/2022 | Lê Gia Màu | Chồng | 14.900.000 |
| 12 | Lê Thị Sàng | 1920 | Xã Hoằng Trạch | Hoằng Trạch | 469-470 | 01/11/2021 | Lê Văn Dậu | Con | 14.900.000 |
| 13 | Phùng Thị Tơm | 1924 | Xã Hoằng Xuyên | Hoằng Xuyên | 711-924 | 19/10/2021 | Lê Thị Dinh | Con | 14.900.000 |
| 14 | Nguyễn Thị Nghiễn | 1930 | Xã Hoằng Ngọc | Hoằng Ngọc | 185-186 | 29/01/2022 | Nguyễn Thanh Quang | Con | 14.900.000 |
| 15 | Trịnh Thị Tu | 1929 | Xã Hoằng Kim | Hoằng Kim | 1221-1223 | 28/01/2022 | Nguyễn Ngọc Khôi | Con | 14.900.000 |
| 16 | Nguyễn Ngọc Đỉnh | 1931 | Xã Hoằng Kim | Hoằng Kim | 1221-1223 | 19/01/2022 | Nguyễn Ngọc Ưng | Con | 14.900.000 |
| 17 | Nguyễn Văn Cường | 1923 | Xã Hoằng Lộc | Hoằng Lộc | 1221-1223 | 09/02/2022 | Bùi Thị Rụt | Vợ | 14.900.000 |
| 18 | Nguyễn Thị Tứ | 1935 | Xã Hoằng Lộc | Hoằng Lộc | 214 | 02/02/2022 | Nguyễn Thị Thu | Con | 14.900.000 |
| 19 | Lê Thị Lẻ | 1925 | Xã Hoằng Phú | Hoằng Phú | 2702-2704 | 02/8/2021 | Lê Văn Long | Con | 14.900.000 |
| 20 | Cao Thị Phượng | 1934 | Xã Hoằng Giang | Hoằng Giang | 1048 | 14/11/2021 | Lê Văn Cường | Con | 14.900.000 |
| 21 | Đỗ Thị Gấm | 1927 | Xã Hoằng Giang | Hoằng Giang | 2019 | 01/2/2022 | Lê Văn Ngọc | Con | 14.900.000 |
| 22 | Đỗ Thị De | 1935 | Xã Hoằng Giang | Hoằng Giang | 692 | 02/2/2022 | Cao Văn Dũng | Con | 14.900.000 |
| 23 | Nguyễn Doãn Trị | 1928 | Xã Hoằng Đồng | Hoằng Đồng | 2184 | 08/01/2022 | Nguyễn Doãn Nghĩa | Con | 14.900.000 |
| 24 | Lê Thị Thước | 1931 | Xã Hoằng Kim | Hoằng Kim | 1952 | 09/01/2022 | Nguyễn Xuân Kim | Con | 14.900.000 |
| 25 | Lê Thị Được | 1933 | TT Bút Sơn | TT Bút Sơn | 1774-1775 | 12/12/2021 | Lê Thị Hoa | Con | 14.900.000 |
| 26 | Lê Thị Lịch | 1922 | TT Bút Sơn | TT Bút Sơn | 1774-1775 | 18/01/2022 | Lê Thị Cảnh | Con | 14.900.000 |
| 27 | Lê Hữu Uyển | 1924 | TT Bút Sơn | TT Bút Sơn | 1493-1494 | 30/12/2021 | Lê Hữu Quyển | Con | 14.900.000 |
| 28 | Hoàng Thị Lơi | 1936 | TT Bút Sơn | TT Bút Sơn | 2702-2704 | 05/01/2022 | Lê Xuân Lịch | Con | 14.900.000 |
| 29 | Lê Đình Lỡ | 1929 | Xã Hoằng Phú | Hoằng Phú | 2702-2704 | 02/8/2021 | Lê Đình Sỹ | Con | 14.900.000 |
| 30 | Hồ Thị Ty | 1928 | Xã Hoằng Yến | Hoằng Yến | 1493 | 11/01/2022 | Hồ Văn Bắc | Con | 14.900.000 |
| 31 | Trương Thị Tốn | 1922 | Xã Hoằng Yến | Hoằng Yến | 548 | 23/01/2022 | Nguyễn Xuân Cử | Con | 14.900.000 |
| 32 | Lê Thị Toán | 1944 | Xã Hoằng Thái | Hoằng Thái | 2527-2529 | 24/11/2021 | Nguyễn Bá Cảnh | Con | 14.900.000 |
| 33 | Vũ Văn Minh | 1950 | Xã Hoằng Xuyên | Xã Hoằng Xuyên | 39-41 | 01/3/2022 | Lê Thị Khâu | Vợ | 14.900.000 |
| 34 | Đặng Thị Toàn | 1930 | Xã Hoằng Xuyên | Xã Hoằng Xuyên | 1052-1053 | 15/02/2022 | Lê Hoàng Lẻo | Con | 14.900.000 |
| 35 | Phùng Thị Nhặt | 1931 | Xã Hoằng Xuyên | Xã Hoằng Xuyên | 249 | 25/02/2022 | Nguyễn Văn Thủy | Con | 14.900.000 |
| 36 | Nguyễn Thị Tâm | 1919 | Xã Hoằng Xuyên | Xã Hoằng Xuyên | 249 | 28/02/2022 | Vũ Ngọc Tân | Con | 14.900.000 |
| 37 | Doãn Thị Nhẫn | 1930 | Xã Hoằng Xuyên | Xã Hoằng Xuyên | 249 | 27/02/2022 | Nguyễn Quốc Đảm | Con | 14.900.000 |
| 38 | Vũ Thị Tâm | 1932 | Xã Hoằng Xuyên | Xã Hoằng Xuyên | 39-41 | 24/12/2021 | Lê Thị Xuyên | Con | 14.900.000 |
| 39 | Đỗ Thị Han | 1940 | Xã Hoằng Phượng | Xã Hoằng Phượng | 25 | 18/12/2021 | Nguyễn Văn Việt | Con | 14.900.000 |
| 40 | Lê Thị Sót | 1932 | Xã Hoằng Đạt | Xã Hoằng Đạt | 1538 | 06/01/2022 | Nguyễn Văn Trường | Con | 14.900.000 |
| 41 | Nguyễn Thị Đặt | 1934 | Xã Hoằng Thanh | Xã Hoằng Thanh | 2019 | 11/11/2021 | Cao Văn Viện | Con  | 14.900.000 |
| 42 | Nguyễn Thị Thinh | 1931 | Xã Hoằng Đạt | Xã Hoằng Đạt | 1493-1494 | 18/01/2022 | Vũ Đình Hồng | Con | 14.900.000 |
| 43 | Lê Thị Dung | 1933 | Xã Hoằng Ngọc | Xã Hoằng Ngọc | 1952 | 14/01/2022 | Lê Văn Phong | Con  | 14.900.000 |
| 44 | Phạm Văn Toán | 1920 | Xã Hoằng Phụ | Xã Hoằng Thanh | 195-196 | 18/01/2022 | Phạm Văn Hải | Con  | 14.900.000 |
| 45 | Trịnh Thị Len | 1938 | Xã Hoằng Kim | Xã Hoằng Kim | 1952 | 16/02/2022 | Nguyễn Ngọc Giáp | Chồng | 14.900.000 |
| 46 | Nguyễn Ngọc Phiệt | 1940 | Xã Hoằng Tiến | Xã Hoằng Tiến | 538 | 01/8/2021 | Cao Thị Kỳ | Vợ | 14.900.000 |
| 47 | Trương Thị Hanh | 1928 | Xã Hoằng Tiến | Xã Hoằng Tiến | 1493-1494 | 26/01/2022 | Lê Trương Năm | Con  | 14.900.000 |
| 48 | Nguyễn Thị Xếp | 1945 | Xã Hoằng Lưu | Xã Hoằng Lưu | 2527-2529 | 01/01/2022 | Nguyễn Mạnh Hùng | Chồng | 14.900.000 |
| 49 | Nguyễn Thị Huyền | 1922 | Xã Hoằng Đạo | Xã Hoằng Đạo | 2019 | 24/10/2021 | Lê Ngọc Thiệu | Con | 14.900.000 |
| 50 | Lê Thị Kiểu | 1936 | Xã Hoằng Đạo | Xã Hoằng Đạo | 2019 | 03/02/2022 | Lê Đình Điều | Con | 14.900.000 |
| 51 | Nguyễn Thị Dong | 1928 | Xã Hoằng Đạt | Xã Hoằng Đạt | 711-924 | 14/02/2022 | Nguyễn Thị Giang | Cháu | 14.900.000 |
| 52 | Lê Thị Định | 1941 | Xã Hoằng Quý | Xã Hoằng Quý | 1604-1605 | 24/01/2022 | Lê Đăng Chính | Chồng | 14.900.000 |
| 53 | Lê Thị La | 1922 | Xã Hoằng Quý | Xã Hoằng Quý | 711-924 | 24/01/2022 | Nguyễn Thành Long | Con | 14.900.000 |
| 54 | Lê Thị Ngoạn | 1932 | Xã Hoằng Đức | Xã Hoằng Đức | 2019 | 17/12/2021 | Lê Viết Khích | Chồng | 14.900.000 |
| 55 | Nguyễn Thị Loan | 1930 | Xã Hoằng Đạo | Xã Hoằng Đạo | 3042-3043 | 27/10/2021 | Lê Thị Vinh | Con | 14.900.000 |
| 56 | Nguyễn Thị Kiểm | 1935 | Xã Hoằng Đồng | Xã Hoằng Đồng | 185-186 | 10/12/2021 | Hoàng Ngọc Hiệp | Con | 14.900.000 |
| 57 | Lê Thị An | 1936 | Xã Hoằng Trường | Xã Hoằng Trường | 1493-1494 | 03/12/2021 | Nguyễn Văn Nghị | Con  | 14.900.000 |
| 58 | Phạm Ngọc Phương | 1929 | Xã Hoằng Trường | Xã Hoằng Trường | 2527-2529 | 08/12/2021 | Phạm Ngọc Minh | Con  | 14.900.000 |
| 59 | Nguyễn Thị Chước | 1931 | Xã Hoằng Cát | Xã Hoằng Cát | 1052-1053 | 18/4/2020 | Lê Quốc Ái | Con  | 14.900.000 |
| 60 | Lê Thị Hợt | 1932 | Xã Hoằng Hợp | Xã Hoằng Hợp | 692 | 01/12/2021 | Nguyễn Quang Hải | Con  | 14.900.000 |
| 61 | Lê Văn Biểu | 1933 | Xã Hoằng Thái | Xã Hoằng Thái | 2019 | 09/12/2021 | Nguyễn Thị Nghị | Vợ | 14.900.000 |
| 62 | Lê Thị Duyến | 1935 | TT Bút Sơn | TT Bút Sơn | 2280 | 15/12/2021 | Lê Duy Luận | Con  | 14.900.000 |
| 63 | Tào Thị Liền | 1924 | Xã Hoằng Đạo | Xã Hoằng Đạo | 2019 | 20/11/2021 | Lê Ngọc Trí | Con | 14.900.000 |
| 64 | Mai Thị Bi | 1926 | Xã Hoằng Đạo | Xã Hoằng Đạo | 2019 | 25/11/2021 | Mai Thị Ngần | Con | 14.900.000 |
| 65 | Trần Trọng Tuyên | 1956 | Xã Hoằng Tiến | Xã Hoằng Tiến | 980-981 | 12/11/2021 | Nguyễn Thị Nguyên | Con  | 14.900.000 |
| 66 | Phạm Thị Hảo | 1935 | Xã Hoằng Kim | Xã Hoằng Kim | 548 | 05/3/2022 | Lê Thị Luận | Con | 14.900.000 |
| 67 | Lê Thị Cỏn | 1934 | Xã Hoằng Phú | Xã Hoằng Phú | 1221-1223 | 02/8/2021 | Lê Văn Hưng | Con  | 14.900.000 |
| 68 | Nguyễn Thị Kệch | 1930 | Xã Hoằng Thái | Xã Hoằng Thái | 2019 | 28/02/2022 | Nguyễn Thị Dung | Con | 14.900.000 |
| 69 | Lê Thị Doan | 1953 | Xã Hoằng Thái | Xã Hoằng Thái | 469-470 | 18/02/2022 | Nguyễn Quang Hùng | Con  | 14.900.000 |
| 70 | Nguyễn Thị Thanh | 1927 | Xã Hoằng Thái | Xã Hoằng Thái | 548 | 11/02/2022 | Nguyễn Hồng Sáu | Con  | 14.900.000 |
| 71 | Nguyễn Văn Chức | 1924 | Xã Hoằng Phụ | Xã Hoằng Phụ | 548 | 14/3/2022 | Nguyễn Xuân Năm | Con  | 14.900.000 |
| 72 | Bùi Thị Dân | 1932 | Xã Hoằng Thắng | Xã Hoằng Thắng | 1052-1053 | 26/02/2022 | Đỗ Văn Dinh | Con  | 14.900.000 |
| 73 | Hoàng Thị Mỡn | 1924 | Xã Hoằng Thắng | Xã Hoằng Thắng | 538 | 11/01/2022 | Hoàng Văn Liên | Con  | 14.900.000 |
| 74 | Lê Thị Tuyết | 1930 | TT Bút Sơn | TT Bút Sơn | 1774-1775 | 14/3/2022 | Lê Khắc Nhạc | Chồng | 14.900.000 |
| 75 | Nguyễn Thị Thiêm | 1930 | TT Bút Sơn | TT Bút Sơn | 1052-1053 | 20/02/2022 | Nguyễn Sỹ Tùng | Con  | 14.900.000 |
| 76 | Nhữ Thị Thơm | 1933 | Xã Hoằng Quỳ | Xã Hoằng Quỳ | 2527-2529 | 06/02/2022 | Lê Đăng Diễm | Chồng | 14.900.000 |
| 77 | Vương Thị Bào | 1924 | Xã Hoằng Sơn | Xã Hoằng Sơn | 1665 | 25/02/2022 | Đinh Xuân Cương | Con  | 14.900.000 |
| 78 | Lê Thị Ngân | 1954 | Xã Hoằng Châu | Xã Hoằng Châu | 1538 | 21/02/2022 | Lê Vạn Nhàn | Chồng | 14.900.000 |
| 79 | Trịnh Thị Chăm | 1932 | Xã Hoằng Kim | Xã Hoằng Kim | 1221-1223 | 04/3/2022 | Bùi Xuân Dương | Con  | 14.900.000 |
| 80 | Lương Thị Lẻn | 1935 | Xã Hoằng Xuân | Xã Hoằng Xuân | 39-41 | 24/02/2022 | Lương Văn Hiểu | Con  | 14.900.000 |
| 81 | Hoàng Thị Dục | 1933 | Xã Hoằng Sơn | Xã Hoằng Sơn | 25 | 18/3/2022 | Hoàng Mạnh Hà | Con | 14.900.000 |
| 82 | Mai Xuân Tôn | 1951 | Xã Hoằng Xuân | Xã Hoằng Xuân | 1052-1053 | 07/3/2022 | Lê Thị Lại | Vợ | 14.900.000 |
|  | **Cộng: 82 ĐT** |  |  |  |  |  |  |  | **1.132.400.000** |
| **VIII** | **Huyện Nga Sơn** |
| 1 | Nguyễn Hữu Thái | 1932 | Xã Nga Giáp | Xã Nga Giáp | 25 | 1/10/2022 | Nguyễn Hữu Cuông | Con  |  14.900.000  |
| 2 | Hoàng Đình Xính | 1929 | Xã Nga Giáp | Xã Nga Giáp | 2280 | 2/12/2022 | Hoàng Văn Hòa | Con  |  14.900.000  |
| 3 | Nguyễn Thị Vân | 1932 | Xã Nga Hải | Xã Nga Hải | 2019 | 1/2/2022 | Thịnh Thị Phương | Con  |  14.900.000  |
| 4 | Mai Thị Nhung | 1938 | Xã Nga Nhân | Xã Nga Phương | 214 | 3/6/2022 | Mai Trọng Thọ | Chồng |  14.900.000  |
| 5 | Hoàng Văn Khoảng | 1935 | Xã Nga Yên | Xã Nga Yên | 214 | 2/6/2022 | Mai Thị Chờ | Con  |  14.900.000  |
| 6 | Mai Thị Trang | 1933 | Xã Nga Yên | Xã Nga Yên | 185-186 | 1/31/2022 | Mai Văn Lương | Con  |  14.900.000  |
| 7 | Mai Thị Sành | 1912 | Xã Nga Yên | Xã Nga Yên | 249 | 1/3/2022 | Mai Thị Thảo | Con  |  14.900.000  |
| 8 | Phạm Thị Tường | 1929 | Hậu Lộc | Xã Nga Thái | 3029 | 12/20/2021 | Nguyễn Văn Khoa | Con  |  14.900.000  |
| 9 | Yên Văn Ất | 1933 | Xã Nga Lĩnh | Xã Nga Tân | 2702-2704 | 12/18/2021 | Yên Chí Thanh | Con  |  14.900.000  |
| 10 | Trịnh Ngọc Bộ | 1927 | Xã Ba Đình | Xã Ba Đình | 2019 | 2/23/2022 | Lưu Thị Hồng | Vợ |  14.900.000  |
| 11 | Bằng Thị Ngữ | 1948 | Xã Nga Bạch | Xã Nga Thủy | 1281 | 2/2/2022 | Bằng Mạnh Suốt | Em  |  14.900.000  |
| 12 | Nguyễn Văn Hạp | 1931 | Xã Nga Thủy | Xã Nga Thủy | 2184 | 1/20/2022 | Nguyễn Văn Giỏi | Con  |  14.900.000  |
| 13 | Vũ Đình Mạnh | 1938 | Xã Nga Hải | Xã Nga Tiến | 1048 | 2/1/2022 | Nguyễn Thị Quyền | Vợ |  14.900.000  |
| 14 | Phùng Thị Thông | 1930 | Xã Nga Lĩnh | Xã Nga Phượng | 711-924 | 2/10/2022 | Nguyễn Hữu Ba | Con  |  14.900.000  |
| 15 | Nguyễn Văn Kiêu | 1929 | Xã Nga Thiện | Xã Nga Thiện | 711-924 | 2/24/2022 | Mai Thị The | Con  |  14.900.000  |
| 16 | Phạm Đình Dy | 1929 | Xã Nga Thanh | Xã Nga Thanh | 2029 | 2/22/2022 | Nguyễn Thị Mận | Con  |  14.900.000  |
| 17 | Mai Thị Chan | 1927 | Xã Nga Thành | Xã Nga Tiến | 2019 | 3/2/2022 | Mai Thị Bảo | Con  |  14.900.000  |
|  | **Cộng: 17 ĐT** |   |   |   |   |   |   |   |  **253.300.000**  |
| **IX** | **Huyện Nông Cống** |
| 1 | Lường Thị Hảo | 1924 | Xã Tân Thọ | Xã Tân Thọ | 538 | 8/1/2022 | Đỗ Văn Vinh | Chồng | 14.900.000 |
| 2 | Lê Gia Thảnh | 1930 | Xã Tân Khang | Xã Tân Khang | 1635 | 8/2/2022 | Lê Gia Ngân | Con | 14.900.000  |
| 3 | Nguyễn Thị Thục | 1924 | Xã Tân Khang | Xã Tân Khang | 1665 | 24/2/2022 | Lê Gia Hùng | Con |  14.900.000  |
| 4 | Nguyễn Thị Nếp | 1943 | Xã Tân Khang | Xã Tân Khang | 185-186 | 11/2/2022 | Nguyễn Tất Oanh | Chồng |  14.900.000  |
| 5 | Trịnh Thị Mồn | 1932 | Xã Tế Lợi | Xã Tế Lợi | 25 | 4/2/2022 | Đỗ Văn Thịnh | Con |  14.900.000  |
| 6 | Trịnh Thị Gách | 1922 | Xã Minh Khôi | Xã Minh Khôi | 692 | 11/2/2022 | Nguyễn Thị Xuất | Con |  14.900.000  |
| 7 | Lê Thị Bầu | 1931 | Xã Tân Phúc | Xã Công Chính | 2527-2529 | 27/2/2022 | Lê Thị Lan | Con |  14.900.000  |
| 8 | Vũ Thị Khang | 1929 | Xã Công Liêm | Xã Công Chính | 2019 | 26/2/2022 | Lê Thị Oai | Con |  14.900.000  |
| 9 | Vũ Duy Hảo | 1933 | Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | Xã Công Chính | 1665 | 16/2/2022 | Đỗ Thị Yến | Vợ |  14.900.000  |
| 10 | Lê Thị Xuyến | 1932 | Xã Tân Khang | Xã Công Chính | 3029 | 18/2/2022 | Đỗ Văn Ngư | Chồng |  14.900.000  |
| 11 | Lường Thị Trữ | 1933 | Xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia | Xã Tượng Sơn | 25 | 7/3/2022 | Lê Quang Thảnh | Con |  14.900.000 |
| 12 | Trịnh Thị Tạo | 1924 | Xã Trung Thành | Xã Trung Thành | 1665 | 18/2/2022 | Trần Thị Xuân | Con |  14.900.000 |
| 13 | Nguyễn Xuân Dụng | 1924 | Xã Trung Thành | Xã Trung Thành | 1493-1494 | 13/11/2021 | Lê Thị Lan | Vợ |  14.900.000 |
| 14 | Lê Thị Thịnh | 1931 | Xã Trung Thành | Xã Trung Thành | 1604-1605 | 2/2/2021 | Lê Xuân Hồng | Con |  14.900.000 |
| 15 | Nguyễn Thị Sen | 1934 | Xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa | Xã Hoàng Sơn | 1538 | 25/2/2022 | Dương Văn Sáu | Con |  14.900.000 |
| 16 | Lê Thị Hảo | 1930 | Xã Hoàng Giang | Xã Hoàng Giang | 2527-2529 | 26/2/2022 | Lê Sỹ Nguyện | Con |  14.900.000 |
| 17 | Nguyễn Thị Thỉnh | 1930 | Xã Hoàng Giang | Xã Hoàng Giang | 1221-1223 | 25/2/2022 | Nguyễn Thị Nga | Con |  14.900.000 |
| 18 | Bùi Thị Thơi | 1923 | Xã Tế Nông | Xã Tế Nông | 2184 | 14/1/2022 | Đậu Thị Thủy | Con |  14.900.000 |
| 19 | Lê Thị Trị | 1928 | Xã Tế Tân | Xã Tế Nông | 1493-1494 | 31/12/2021 | Lê Xuân Lịch | Con |  14.900.000 |
| 20 | Nguyễn Văn Tao | 1930 | Xã Tế Nông | Xã Tế Nông | 711-924 | 27/1/2022 | Nguyễn Văn Ty | Con | 14.900.000  |
| 21 | Nguyễn Thị Lái | 1934 | Xã Tế Tân | Xã Tế Nông | 2527-2529 | 26/12/2021 | Bùi Minh Hanh | Con |  14.900.000  |
| 22 | Nguyễn Thị Yến | 1925 | Xã Minh Nghĩa | Xã Minh Nghĩa | 1665 | 22/01/2022 | Lê Trọng Thắng | Con |  14.900.000  |
| 23 | Trịnh Thị Thơm | 1946 | Xã Minh Nghĩa | Xã Minh Nghĩa | 25 | 15/02/2022 | Trịnh Duy Ngon | Em  |  14.900.000  |
| 24 | Cao Văn Tào | 1916 | Xã Vạn Hòa | Xã Vạn Hòa | 1665 | 19/01/2022 | Cao Văn Thịnh | Con |  14.900.000  |
| 25 | Nguyễn Thị Diện | 1924 | Xã Vạn Hòa | Xã Vạn Hòa | 185-186 | 16/12/2021 | Nguyễn Văn Cộng | Con |  14.900.000  |
| 26 | Nguyễn Thị Thảnh | 1926 | Xã Trường Minh | Xã Trường Minh | 1052-1053 | 26/12/2021 | Nguyễn Thị Cúc | Con | 14.900.000  |
| 27 | Nguyễn Thị Bê | 1926 | Xã Trường Trung | Xã Trường Trung | 1052-1053 | 10/1/2022 | Phạm Minh Hoạt | Con |  14.900.000  |
| 28 | Nguyễn Thị Cải | 1926 | Xã Trường Trung | Xã Trường Trung | 711-924 | 10/1/2022 | Bùi Xuân Khanh | Con |  14.900.000  |
| 29 | Mai Đình Vậy | 1925 | Xã Tượng Lĩnh | Xã Tượng Lĩnh | 2527-2529 | 9/3/2022 | Mai Đình Sử | Con |  14.900.000  |
| 30 | Tống Văn Phúc | 1949 | Xã Tượng Sơn | Xã Tượng Sơn | 25 | 27/12/2021 | Vũ Thị Tiền | Vợ |  14.900.000  |
| 31 | Vũ Thị Khuyến | 1925 | Xã Tượng Sơn | Xã Tượng Sơn | 692 | 29/11/2021 | Lê Văn Thu | Con |  14.900.000  |
|  | **Cộng: 31 ĐT** |   |   |   |   |   |   |   |  **461.900.000**  |
| **X** | **Huyện Quảng Xương** |
| 1 | Nguyễn Thị Tuy | 1926 | Xã Quảng Hòa | Xã Quảng Hòa | 3042-3043 | 17/12/2021 | Nguyễn Hữu Bộ | Con | 14.900.000 |
| 2 | Hoàng Văn Hùng | 1953 | Xã Quảng Trạch | Xã Quảng Trạch | 2527-2529 | 09/9/2021 | Đõ Thị Sen | Vợ | 14.900.000 |
| 3 | Trần Thị Nông | 1934 | Xã Quảng Lưu | Xã Quảng Lưu | 2527-2529 | 08/12/2021 | Phạm Thị Dụng | Con | 14.900.000 |
| 4 | Hoàng Văn Tuyển | 1935 | Xã Quảng Lưu | Xã Quảng Lưu | 1062 | 30/11/2021 | Trần Thị Thời | Chồng | 14.900.000 |
| 5 | Bùi Thị Quyển | 1930 | Xã Quảng Tân | TT Tân Phong | 711-924 | 15/12/2021 | Lê Văn Đoàn | Con | 14.900.000 |
| 6 | Bùi Văn Cân | 1921 | Xã Quảng Phong | TT Tân Phong | 1604-1605 | 01/12/2021 | Bùi Xuân Hòa | Con | 14.900.000 |
| 7 | Lê Thị Tùng | 1930 | Xã Quảng Giao | Xã Quảng Giao | 3029 | 24/02/2022 | Trần Thế Khâm | Con | 14.900.000 |
| 8 | Lê Thị Nhung | 1929 | Xã Quảng Hợp | Xã Quảng Hợp | 1493-1494 | 03/12/2021 | Lê Văn Nhất | Cháu |  14.900.000  |
| 9 | Hồ Thị Nhũ | 1926 | Xã Quảng Ngọc | Xã Quảng Ngọc | 39-41 | 15/12/2021 | Lê Văn Toàn | Con |  14.900.000  |
| 10 | Lê Thị Hồng | 1947 | Xã Quảng Ngọc | Xã Quảng Ngọc | 1493-1494 | 21/12/2021 | Hồ Thái Tuấn | Con |  14.900.000  |
| 11 | Phạm Thị Nhâm | 1933 | Xã Quảng Ngọc | Xã Quảng Ngọc | 1052-1053 | 31/01/2022 | Phạm Văn Xuân | Con |  14.900.000  |
| 12 | Hoàng Văn Ý | 1955 | Xã Quảng Ngọc | Xã Quảng Ngọc | 1574 | 09/01/2022 | Đào Thị Tiếp | Vợ |  14.900.000  |
| 13 | Trần Văn Niên | 1930 | Xã Quảng Ngọc | Xã Quảng Ngọc | 1281 | 05/02/2022 | Trần Ngọc Chiến | Con |  14.900.000  |
| 14 | Trần Thị Vang | 1923 | Xã Quảng Ngọc | Xã Quảng Ngọc | 1604-1605 | 11/02/2022 | Hoàng Duy Định | Con |  14.900.000  |
| 15 | Bùi Thị Niên | 1932 | Xã Quảng Ngọc | Xã Quảng Ngọc | 2702-2704 | 19/02/2022 | Nguyễn Trọng Thiện | Con |  14.900.000  |
| 16 | Nguyễn Văn Tải | 1922 | Xã Quảng Ngọc | Xã Quảng Ngọc | 3042-3043 | 01/01/2022 | Nguyễn Văn Chuyển | Con |  14.900.000  |
| 17 | Nguyễn Thị Nhân | 1924 | Xã Quảng Ngọc | Xã Quảng Ngọc | 25 | 09/12/2021 | Nguyễn Văn Chuyển | Con |  14.900.000  |
| 18 | Lương Thị Quyên | 1932 | Xã Quảng Ngọc | Xã Quảng Ngọc | 1281 | 26/02/2022 | Nguyễn Văn Tòng | Con |  14.900.000  |
| 19 | Uông Thị Rốt | 1950 | Xã Quảng Thái | Xã Quảng Thái | 3042-3043 | 01/9/2021 | Tô Văn Hoàn | Con |  14.900.000  |
| 20 | Lê Thị Thai | 1930 | Xã Quảng Tân | Thị trấn Tân Phong | 1604-1605 | 04/01/2022 | Lê Hữu Thực | Cháu |  14.900.000  |
| 21 | Trần Thị Vấn | 1932 | Xã Quảng Long | Xã Quảng Long | 185-186 | 03/02/2022 | Ngô Văn Đảng | Con |  14.900.000  |
| 22 | Nguyễn Thị Duyệt | 1925 | Xã Quảng Long | Xã Quảng Long | 2019 | 26/01/2022 | Bùi Công Quang | Con |  14.900.000  |
| 23 | Lê Thị Doan | 1932 | Xã Quảng Hải | Xã Quảng Hải | 1493-1494 | 24/12/2021 | Trần Trọng Luận | Con |  14.900.000  |
| 24 | Phạm Thị Hòa | 1939 | Xã Quảng Đức | Xã Quảng Đức | 2702-2704 | 19/01/2022 | Nguyễn Thị Lan | Con |  14.900.000  |
| 25 | Ngô Thị Phách | 1930 | Xã Quảng Yên | Xã Quảng Yên | 2527-2529 | 01/11/2021 | Lê Văn Minh | Con |  14.900.000  |
| 26 | Bùi Thị Tình | 1953 | Xã Quảng Ninh | Xã Quảng Ninh | 2702-2704 | 27/12/2021 | Nguyễn Văn Doanh | Chồng |  14.900.000  |
| 27 | Lữ Trọng Ương | 1927 | Xã Quảng Ninh | Xã Quảng Ninh | 2702-2704 | 21/12/2021 | Lữ Trọng Đương | Con |  14.900.000  |
| 28 | Đàm Thị Mày | 1938 | Xã Quảng Ninh | Xã Quảng Ninh | 2702-2704 | 08/9/2021 | Đàm Đình Tuấn | Con |  14.900.000  |
| 29 | Dương Thị Nghía | 1933 | Xã Quảng Ninh | Xã Quảng Ninh | 2702-2704 | 03/02/2022 | Hoàng Ngọc Hoạt | Con |  14.900.000  |
| 30 | Trịnh Thị Nguyệt | 1951 | Xã Quảng Ninh | Xã Quảng Ninh | 2702-2704 | 01/01/2022 | Đàm Thị Dung | Con |  14.900.000  |
| 31 | Đới Thị Hợi | 1932 | Xã Quảng Hải | Xã Quảng Hải | 2019 | 20/10/2021 | Trần Thị Phương | Con |  14.900.000  |
| 32 | Nguyễn Duy Truyền | 1950 | Xã Quảng Hải | Xã Quảng Hải | 2019 | 01/01/2022 | Nguyễn Thị Hòa | Con |  14.900.000  |
| 33 | Trần Đức Quý | 1951 | Xã Quảng Vọng | Xã Quảng Phúc | 3029 | 18/01/2022 | Hoàng Thị Toán | Vợ |  14.900.000  |
| 34 | Phạm Đình Sơn | 1943 | Xã Quảng Vọng | Xã Quảng Phúc | 1493-1494 | 11/4/2020 | Nguyễn Thị Lan | Vợ |  14.900.000  |
| 35 | Lê Thị Nò | 1925 | Xã Quảng Phúc | Xã Quảng Phúc | 2527-2529 | 02/11/2021 | Hoàng Xuân Công | Con |  14.900.000  |
| 36 | Nguyễn Thị Nhân | 1930 | Xã Quảng Lộc | Xã Quảng Lộc | 1665 | 12/02/2022 | Trần Hữu Rạng | Con |  14.900.000  |
| 37 | Trần Xuân Luyến | 1952 | Xã Quảng Nhân | Xã Quảng Nhân | 1952 | 06/01/2022 | Lê Thị Lâu | Vợ |  14.900.000  |
| 38 | Nguyễn Thị Tịch | 1922 | Xã Quảng Thạch | Xã Quảng Thạch | 2702-2704 | 02/3/2022 | Đầu Khắc Thanh | Con |  14.900.000  |
|  | **Cộng : 38 ĐT** |   |   |   |   |   |   |   |  **566.200.000**  |
| **XI** | **Huyện Như Thanh** |
| 1 | Nguyễn Thị Vụ | 1929 | Xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa | Xã Yên Thọ | 717-924 | 11/02/2022 | Nguyễn Hữu Dinh | Con | 14.900.000 |
| 2 | Lê Ngọc Sơn | 1953 | Xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa | Xã Yên Thọ | 2702-2704 | 05/03/2022 | Lê Thị Nhường | Vợ | 14.900.000 |
| 3 | Lê Hồng Phong | 1934 | Xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa | Xã Yên Thọ | 717-924 | 13/7/2021 | Lê Hữu Hùng | Con | 14.900.000 |
| 4 | Trịnh Thị Nha | 1945 | Xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa | Xã Yên Thọ | 717-924 | 08/02/2022 | Phan Cao Xừ | Chồng | 14.900.000 |
| 5 | Hoàng Văn Biểu | 1928 | Xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương | Xã Yên Thọ | 2702-2704 | 23/8/2021 | Hoàng Thị Hoa | Con | 14.900.000 |
| 6 | Nguyễn Thị Diêm | 1922 | Xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa | Xã Yên Lạc | 1493-1494 | 15/02/2022 | Nguyễn Thị Soát | Con | 14.900.000 |
| 7 | Lê Thị Nhương | 1937 | Xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa | Xã Yên Lạc | 25 | 16/02/2022 | Nguyễn Trọng Lương | Con | 14.900.000 |
| 8 | Lê Văn Ký | 1942 | Xã Thăng Long, huyện Nông Cống | Xã Phượng Nghi | 538 | 24/10/2021 | Lê Thị Dung | Con | 14.900.000 |
| 9 | Bùi Thị Duyên | 1935 | Xã Hải Long | Xã Hải Long | 2184 | 08/7/2021 | Quách Văn Biển | Con | 14.900.000 |
| 10 | Lê Thị Go | 1922 | Xã Đông Khê, huyện Đông Sơn | Xã Cán Khê | 249 | 31/10/2021 | Lê Đình Dũng | Con | 14.900.000 |
| 11 | Hà Thị Chiên | 1934 | Xã Cán Khê | Xã Cán Khê | 2280 | 12/02/2022 | Hà Văn Thức | Con | 14.900.000 |
| 12 | Vi Thị Hoan | 1938 | Xã Cán Khê | Xã Cán Khê | 1952 | 12/02/2022 | Vĩ Văn Hiệp | Con | 14.900.000 |
|  | **Cộng : 12 ĐT** |   |   |   |   |   |   |   |  **178.800.000**  |
| **XII** | **Huyện Vĩnh Lộc** |
| 1 | Đàm Văn Mảo | 1926 | Xã Vĩnh An | Xã Vĩnh An | 2527-2529 | 6/3/2022 | Đàm Ngọc Quý | Con | 14.900.000 |
| 2 | Trịnh Văn Tầm | 1931 | Xã Vĩnh Yên | Xã Vĩnh Yên | 2702-2704 | 27/12/2021 | Nguyễn Thị Đăng | Vợ | 14.900.000 |
| 3 | Trịnh Văn Xứng | 1933 | Xã Vĩnh Hòa | Xã Vĩnh Hòa | 3029 | 5/2/2022 | Trịnh Thị Các | Vợ | 14.900.000 |
| 4 | Trần Thị Thu | 1934 | Xã Vĩnh Long | Xã Vĩnh Long | 3042-3043 | 12/12/2021 | Trần Văn Đương | Con | 14.900.000 |
| 5 | Nguyễn Văn Bàng | 1927 | Xã Vĩnh Long | Xã Vĩnh Long | 3042-3043 | 24/10/2021 | Trương Thị Chấn | Con | 14.900.000 |
| 6 | Trịnh Thị Mai | 1933 | Xã Vĩnh Phúc | Xã Vĩnh Phúc | 1052-1053 | 16/2/2021 | Nguyễn Văn Hợp | Con | 14.900.000 |
| 7 | Trịnh Thị Mãi | 1928 | Xã Yên Trường, huyện Yên Định | Xã Vĩnh Phúc | 1052-1053 | 17/2/2022 | Hoàng Văn Điệp | Cháu | 14.900.000 |
| 8 | Lê Đình Côn | 1926 | Xã Vĩnh Hùng | Xã Vĩnh Hùng | 1052-1053 | 13/2/2022 | Lê Đình Đôn | Con | 14.900.000 |
| 9 | Trịnh Thị Nhở | 1925 | Xã Vĩnh Hùng | Xã Vĩnh Hùng | 249 | 2/1/2022 | Lê Đình Vinh | Con | 14.900.000 |
| 10 | Hoàng Thị Quyến | 1932 | Xã Vĩnh Hùng | Xã Vĩnh Hùng | 249 | 19/1/2022 | Trịnh Văn Quang | Con | 14.900.000 |
| 11 | Nguyễn Văn Quế | 1950 | Xã Vĩnh Hùng | Xã Vĩnh Hùng | 2702-2704 | 18/3/2022 | Nguyễn Thị Cúc | Vợ | 14.900.000 |
| 12 | Nguyễn Thị Vinh | 1933 | Xã Minh Tân | Xã Minh Tân | 2184 | 1/3/2022 | Mai Văn Dũng | Con | 14.900.000 |
| 13 | Nguyễn Công Dụng | 1931 | Xã Minh Tân | Xã Minh Tân | 538 | 27/11/2021 | Đỗ Thị Phán | Vợ | 14.900.000 |
| 14 | Trịnh Thị Duyên | 1932 | Xã Minh Tân | Xã Minh Tân | 2184 | 13/12/2021 | Trịnh Ngọc Thành | Con | 14.900.000 |
| 15 | Lâm Thị Long | 1933 | Xã Minh Tân | Xã Minh Tân | 214 | 4/12/2021 | Phạm Văn Nhương | Con | 14.900.000 |
| 16 | Trần Thị Phu | 1930 | Xã Minh Tân | Xã Minh Tân | 692 | 16/10/2021 | Trịnh Hữu Trung | Con | 14.900.000 |
| 17 | Vũ Thị Duật | 1931 | Xã Minh Tân | Xã Minh Tân | 711-924 | 6/2/2022 | Nguyễn Thị Duyên | Con | 14.900.000 |
| 18 | Trịnh Thị Lan | 1935 | Xã Minh Tân | Xã Minh Tân | 2184 | 10/12/2021 | Lê Văn Thung | Chồng | 14.900.000 |
| 19 | Phạm Văn Nghiểm | 1930 | Xã Minh Tân | Xã Minh Tân | 214 | 16/1/2020 | Đỗ Thị Bòng | Vợ | 14.900.000 |
| 20 | Mai Thị Hoán | 1933 | Xã Minh Tân | Xã Minh Tân | 39-41 | 3/1/2022 | Phạm Hùng Tố | Con | 14.900.000 |
| 21 | Nguyễn Thị Sáu | 1931 | Xã Minh Tân | Xã Minh Tân | 1052-1053 | 2/11/2021 | Hoàng Văn Thường | Con | 14.900.000 |
| 22 | Trịnh Thị Thiệp | 1921 | Xã Ninh Khang | Xã Ninh Khang | 2184 | 4/3/2022 | Hoàng Thị Mai | Con | 14.900.000 |
| 23 | Đặng Thị Chừng | 1931 | Xã Ninh Khang | Xã Ninh Khang | 1774-1775 | 21/3/2022 | Lưu Bá Ơn | Chồng | 14.900.000 |
| 24 | Mai Thị Luyết | 1930 | Xã Ninh Khang | Xã Ninh Khang | 692 | 21/11/2021 | Nguyễn Văn Khương | Con | 2.800.000 |
|  | *Tổng số tiền được nhận: 14.900.000 đồng; đã nhận theo Quyết định số 753 ngày 28/22/2022 của UBND tỉnh: 12.100.000 đồng, do huyện nhập nhầm ngày tháng năm từ trần.* |
| 25 | Phạm Thị Bảo | 1927 | Xã Vĩnh Quang | Xã Vĩnh Quang | 1048 | 25/12/2021 | Trịnh Văn Lạc | Con | 14.900.000 |
| 26 | Phạm Thị Chiển | 1930 | Xã Vĩnh Quang | Xã Vĩnh Quang | 1048 | 20/2/2022 | Phạm Ngọc Dung | Con | 14.900.000 |
| 27 | Phạm Thị Xuân | 1934 | Xã Vĩnh Quang | Xã Vĩnh Quang | 1774-1775 | 17/12/2021 | Nguyễn Thị Uyên | Con | 14.900.000 |
| 28 | Mai Thị Ninh | 1933 | Xã Vĩnh Quang | Xã Vĩnh Quang | 2184 | 8/12/2021 | Nguyễn Văn Thanh | Con | 14.900.000 |
| 29 | Phạm Thị Quyền | 1925 | Xã Vĩnh Quang | Xã Vĩnh Quang | 1048 | 1/3/2022 | Phạm Thị Thương | Cháu | 14.900.000 |
| 30 | Phạm Thị Nghĩ | 1964 | Xã Vĩnh Quang | Xã Vĩnh Quang | 1538 | 29/12/2021 | Phạm Ngọc Lực | Con | 14.900.000 |
|  | **Cộng: 30 ĐT** |   |   |   |   |   |   |   |  **434.900.000**  |
| **XIII** | **Huyện Triệu Sơn** |
| 01 | Trần Duy Ty | 1927 | Xã Thọ Ngọc | Xã Thọ Ngọc | 2019 | 25/11/2021 | Trần Duy Đại | Con | 14.900.000 |
| 02 | Lê Thị Minh | 1932 | Xã Thọ Vực | Xã Thọ Vực | 1774-1775 | 10/9/2021 | Phùng Văn Nhàn | Con | 14.900.000 |
| 03 | Lê Thị Tùng | 1924 | Xã Tân Ninh | TT Nưa | 1774-1775 | 06/2/2022 | Lê Bật Chinh | Con | 14.900.000 |
| 04 | Lê Thị Thơi | 1924 | Xã Xuân Thịnh | Xã Xuân Thịnh | 1421 | 05/12/2021 | Lê Đức Cải | Con | 14.900.000 |
| 05 | Lê Thị Vềnh | 1931 | Xã Thọ Tiến | Xã Thọ Tiến | 2280 | 12/12/2021 | Lê Văn Đông | Con | 14.900.000 |
| 06 | Nguyễn Hoàng Sinh | 1945 | Xã Tiến Nông | Xã Tiến Nông | 3042-3043 | 19/12/2021 | Nguyễn Hoàng Thanh | Con | 14.900.000 |
| 07 | Đào Thị Tuận | 1924 | Xã Tiến Nông | Xã Tiến Nông | 1052-1053 | 11/1/2022 | Tô Thị Hằng | Cháu | 14.900.000 |
| 08 | Trịnh Thị Trần | 1922 | Xã Tiến Nông | Xã Tiến Nông | 711-924 | 29/12/2021 | Ngô Văn Khá | Con | 14.900.000 |
| 09 | Nguyễn Thị Nọi | 1936 | Xã Đồng Thắng | Xã Đồng Thắng | 711-924 | 23/12/2021 | Nguyễn Như Tinh | Cháu | 14.900.000 |
| 10 | Dương Bá Cảnh | 1937 | Xã Thọ Thế | Xã Thọ Thế | 1538 | 29/12/2021 | Lê Thị Huyền | Vợ | 14.900.000 |
| 11 | Lê Tam Liên | 1945 | Xã Thọ Thế | Xã Thọ Thế | 1538 | 15/12/2021 | Lê Tam Linh | Con | 14.900.000 |
| 12 | Nhữ Thị Nháy | 1923 | Xã Đồng Thắng | Xã Đồng Thắng | 711-924 | 11/12/2021 | Vũ Trọng Thanh | Con | 14.900.000 |
| 13 | Trần Thị Ninh | 1933 | Xã Thọ Bình | Xã Thọ Bình | 538 | 01/2/2020 | Lê Thị Cúc | Con | 14.900.000 |
| 14 | Nguyễn Thị Nghĩa | 1933 | Xã Dân Lực | Xã Dân Lực | 711-924 | 26/12/2021 | Nguyễn Hữu Lương | Con | 14.900.000 |
| 15 | Trần Huy Ba | 1931 | Xã Tân Ninh | TT Nưa | 1493-1494 | 04/2/2022 | Trần Cao Nguyên | Con | 14.900.000 |
| 16 | Lê Thị Chỉ | 1929 |  Xã Tân Ninh | TT Nưa  | 2702-2704 | 15/2/2022 | Lê Viết Việt | Con | 14.900.000 |
|  | **Cộng: 16 ĐT** |  |  |  |  |  |  |   | **238.400.000** |
| **XIV** | **Huyện Bá Thước** |
| 1 | Hà Thị Ú | 1934 | Xã Cổ Lũng | Xã Cổ Lũng | 214 | 07/02/2022 | Lục Văn Yến | Cháu | 14.900.000 |
| 2 | Ngân Thị Nhân | 1934 | Xã Cổ Lũng | Xã Cổ Lũng | 214 | 22/12/2021 | Vi Văn Đông | Cháu | 14.900.000 |
| 3 | Lương Thị Báu | 1926 | Xã Cổ Lũng | Xã Cổ Lũng | 1421 | 20/02/2022 | Lương Văn Thi | Con | 14.900.000 |
| 4 | Trương Thị Tý | 1936 | Xã Điền Hạ | Xã Điền Hạ | 3029 | 15/11/2021 | Hà Văn Bồng | Con | 14.900.000 |
| 5 | Hà Thị Lắng | 1929 | Xã Điền Hạ | Xã Điền Hạ | 3029 | 04/12/2021 | Lê Văn Hải | Cháu | 14.900.000 |
| 6 | Nguyễn Thị Niệm | 1929 | Xã Điền Quang | Xã Điền Quang | 1052-1053 | 09/12/2021 | Phạm Thị Thúy | Con | 14.900.000 |
| 7 | Bùi Văn Cương | 1936 | Xã Điền Quang | Xã Điền Quang | 3029 | 29/02/2022 | Bùi Thị Loan | Cháu | 14.900.000 |
| 8 | Trương Thị Triên | 1942 | Xã Điền Quang | Xã Điền Quang | 3029 | 21/02/2022 | Quách Thị Vân | Cháu | 14.900.000 |
| 9 | Hà Thị Năm | 1934 | Xã Điền Trung | Xã Điền Trung | 1221-1223 | 30/11/2021 | Bùi Văn Toản | Con | 14.900.000 |
| 10 | Nguyễn Thị Hường | 1952 | Xã Điền Lư | Xã Điền Lư | 3029 | 13/01/2022 | Cao Ngọc Thi | Chồng | 14.900.000 |
| 11 | Trương Thị Từ | 1935 | Xã Hạ Trung | Xã Hạ Trung | 214 | 25/11/2021 | Trương Văn Hiên | Con | 14.900.000 |
| 12 | Ngân Văn Khoáng | 1933 | Xã Thành Sơn | Xã Thành Sơn | 1421 | 10/12/2021 | Ngân Văn Tiên | Con | 14.900.000 |
| 13 | Hà Văn Tách | 1936 | Xã Điền Thượng | Xã Điền Thượng | 1221-1223 | 02/02/2021 | Phạm Văn Sơn | Con | 14.900.000 |
| 14 | Bùi Văn Lợi | 1937 | Xã Lương Ngoại | Xã Lương Ngoại | 3029 | 09/12/2021 | Bùi Văn Kỷ | Con | 14.900.000 |
| 15 | Hà Thị Thanh | 1933 | Xã Lương Ngoại | Xã Lương Ngoại | 39-41 | 09/12/2021 | Bùi Văn Thẳm | con | 14.900.000 |
|  | **Cộng : 15 ĐT** |   |   |   |   |   |   |   |  **223.500.000**  |
| **XV** | **Huyện Thường Xuân** |
| 1 | Lê Thị Bảo | 1932 | Xã Xuân Dương | Xã Xuân Dương | 3303 | 14/6/2021 | Lê Xuân Hợp | Con | 14.900.000 |
|  | **Cộng : 01 ĐT** |   |   |   |   |   |   |   |  **14.900.000**  |
| **XVI** | **Huyện Hà Trung** |
| 1 | Nguyễn Cao Khải | 1949 | Xã Hà Thanh | Xã Hà Thanh | 1538 | 05/3/2022 | Vũ Thị Nhung | Vợ | 14.900.000 |
| 2 | Trần Thị Liệu | 1939 | Xã Hà sơn | Xã Hà sơn | 1281 | 02/5/2021 | Lê Ngọc Hiệu | Con | 14.900.000 |
| 3 | Lê Xuân Đại | 1938 | Xã Hà Sơn | Xã Hà Sơn | 1604-1605 | 17/10/2021 | Lê Thị Thành | Vợ | 14.900.000 |
| 4 | Mai Thị Nhủ | 1929 | Xã Hà Ngọc | Xã Hà Ngọc | 214 | 13/11/2021 | Nguyễn Văn Thanh | Con | 14.900.000 |
| 5 | Trình Xuân Hằng | 1936 | Xã Hà Ngọc | Xã Hà Ngọc | 548 | 02/8/2021 | Phạm Thị ke | Vợ  | 14.900.000 |
| 6 | Dương Văn Quế | 1929 | Xã Hà Ngọc | Xã Hà Ngọc | 214 | 31/10/2021 | Trình Thị Giáp | Vợ | 14.900.000 |
| 7 | Lê Thị Thê | 1932 | Xã Hà Ngọc | Xã Hà Ngọc | 1774-1775 | 17/12/2021 | Phạm Đình Toán | Con | 14.900.000 |
| 8 | Mai Thị Dần | 1923 | Xã Hà Ngọc | Xã Hà Ngọc | 2184 | 11/02/2022 | Phạm Huy Tạo | Con | 14.900.000 |
| 9 | Vũ Thị Khuyên | 1933 | Xã Hà Bắc | Xã Hà Giang | 1052-1053 | 21/01/2022 | Trịnh Thị Viên | Con | 14.900.000 |
| 10 | Nguyễn Thị Thường | 1925 | Xã Hà Phong | TT Hà Trung | 25 | 02/03/2022 | Nguyễn Văn Xuân | Con | 14.900.000 |
| 11 | Lại Thế Ưng | 1932 | Xã Hà Giang | Xã Hà Giang | 538 | 21/02/2022 | Lại Thị Thứ | Vợ | 14.900.000 |
| 12 | Lê Thị Khiêm | 1940 | Xã Hà Thái | Xã Hà Thái | 1665 | 10/03/2022 | Vũ Văn Dũng | Con | 14.900.000 |
| 13 | Lê Thị Viện | 1923 | Xã Hoằng Quý | Xã Hà Vinh | 249 | 07/02/2022 | Trịnh Quốc Tiếp | Con  | 14.900.000 |
| 14 | Phùng Văn Khéo | 1929 | Xã Hà Yên | Xã Yên Dương | 39-41 | 11/3/2022 | Phùng Văn Soát | Con  | 14.900.000 |
| 15 | Phạm Thị Xin | 1963 | Xã Hà Vinh | Xã Hà Vinh | 249 | 03/2/2022 | Phạm Khắc Tần | Con  | 14.900.000 |
| 16 | Đinh Thị Ngà | 1928 | Xã Hà Vân | Xã Hoạt Giang | 39-41 | 23/02/2022 | Lê Văn Bình | Con  | 14.900.000 |
| 17 | Trình Thị Giáp | 1929 | Xã Hà Ngọc | Xã Hà Ngọc | 249 | 23/01/2022 | Dương Văn Quân | Con  | 14.900.000 |
| 18 | Tống Thị Nhợn | 1930 | Xã Hà Bắc | Xã Hà Bắc | 2702-2704 | 10/3/2022 | Trịnh Thị Nụ | Con  | 14.900.000 |
| 19 | Tống Thị Thang | 1920 | Xã Hà Bắc | Xã Hà Bắc | 1604-1605 | 20/02/2022 | Trần Quang Quynh | Con  | 14.900.000 |
| 20 | Nguyễn Thị Phú | 1939 | Xã Hà Bình | Xã Hà Bình | 3029 | 25/3/2022 | Nguyễn Văn Kỷ | Chồng | 14.900.000 |
| 21 | Dương Thị Bỉnh | 1921 | Xã Hà Long | Xã Hà Long | 25 | 23/02/2022 | Phan Văn Chen | Con  | 14.900.000 |
| 22 | Nguyễn Văn Két | 1930 | Xã Hà Hải | Xã Hà Hải | 1221-1223 | 24/02/2022 | Nguyễn Văn Quy | Con  | 14.900.000 |
| 23 | Trần Thị Chỉnh | 1930 | Xã Hà Lai | Xã Hà Lai | 249 | 03/01/2022 | Mai Thị Lan | Con  | 14.900.000 |
| 24 | Phạm Thị Thỏa | 1930 | Xã Hà Châu | Xã Hà Châu | 1493-1949 | 17/3/2022 | Hoàng Hữu Cận | Chồng | 14.900.000 |
|  | **Cộng : 24 ĐT** |   |   |   |   |   |   |   | **357.600.000**  |
| **XVII** | **Huyện Quan Hóa** |
| 1 | Lương Văn Lượng | 1925 | Xã Phú Lệ | Xã Phú Sơn | 214 | 10/12/2021 | Hà Văn Hát | Con | 14.900.000 |
| 2 | Hà Thị Tâm | 1930 | Xã Phú Nghiêm | Xã Phú Nghiêm | 2280 | 27/11/2021 | Hà Thị Hường | Con | 14.900.000 |
| 3 | Hà Thị Thử | 1928 | Xã Hồi Xuân | TT Hồi Xuân | 2527-2529 | 06/01/2022 | Phạm Bá Niệm | Con | 14.900.000 |
| 4 | Lộc Văn Cận | 1929 | Xã Hồi Xuân | TT Hồi Xuân | 1635 | 09/12/2021 | Lộc Văn Bông | Con | 14.900.000 |
|  | **Cộng : 04 ĐT** |   |   |   |   |   |   |   | **59.600.000**  |
| **XVIII** | **Huyện Mường Lát** |
| 1 | Hà Văn Đương | 1922 | Xã Tam Chung | Xã Tam Chung | 1604-1605 | 02/12/2021 | Lương Văn Thiệp | Cháu | 14.900.000 |
| 2 | Ngân Văn Mày | 1932 | Xã Quang Chiểu | Xã Quảng Chiểu | 185-186 | 27/11/2021 | Ngân Văn Tiến | Con | 14.900.000 |
|  | **Cộng : 02 ĐT** |   |   |   |   |   |   |   |  **29.800.000**  |