|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH THANH HÓA** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 1350/QĐ-UBND | *Thanh Hóa, ngày 20 tháng 4 năm 2022* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần đối với Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

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

*Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;*

*Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;*

*Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;*

*Căn cứ Công văn số 1670/BCA-V28 ngày 11/7/2016 của Bộ Công an về việc hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã;*

*Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 431/2005/QĐ-UB ngày 04/02/2005 về số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; cán bộ thôn, bản, phố; số 367/2007/QĐ-UBND ngày 30/01/2007 về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản, phố; số 619/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; số 3462/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; số 5255/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về việc 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, tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Liên ngành: Sở Nội vụ - Sở Tài chính tại Tờ trình số 189/TTr-LN:TC-NV ngày 01/4/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1**. Phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần đối với Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, thời gian và mức thụ hưởng

- Phó Trưởng Công an xã và Công an viên chưa đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ 15 năm trở lên, nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần; cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng tiền phụ cấp bình quân của 5 năm cuối (60 tháng) trước thời điểm nghỉ việc.

Nghỉ việc vì lý do chính đáng gồm: Do sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu công tác; do hoàn cảnh gia đình có khó khăn (kinh tế khó khăn, gia đình neo đơn) hoặc ra nước ngoài để định cư, không vi phạm kỷ luật, tự nguyện xin nghỉ việc và được cấp có thẩm quyền xét, quyết định cho nghỉ việc.

- Thực hiện kể từ ngày Pháp lệnh Công an xã có hiệu lực (từ ngày 01/7/2009).

2. Tổng số đối tượng: 490 người.

3. Tổng kinh phí trợ cấp: 11.939.894.000 đồng *(Mười một tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, tám trăm chín mươi tư nghìn đồng).*

*(Chi tiết tại Phụ lục 01, 02 kèm theo)*

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn cải cách tiền lương và thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2022.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Sở Nội vụ, Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung trình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách của các đơn vị, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; đôn đốc, tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Sở Tài chính căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, thực hiện các thủ tục nghiệp vụ thông báo bổ sung có mục tiêu kinh phí trợ cấp cho UBND các huyện, thị xã để chi trả cho đối tượng được thụ hưởng chính sách theo quy định.

3. UBND các huyện, thị xã ban hành quyết định cho từng đối tượng được hưởng trợ cấp; tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng và thanh quyết toán kinh phí được giao, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Văn Thi** |

**Phụ lục 01**

**TỔNG HỢP KINH PHÍ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI   
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN XÃ VÀ CÔNG AN VIÊN THEO NGHỊ ĐỊNH   
SỐ 73/2009/NĐ-CP NGÀY 07/9/2009 CỦA CHÍNH PHỦ**

*(Kèm theo Quyết định số 1350 /QĐ-UBND ngày 20 / 4 /2022*

*của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đơn vị** | **Số đối tượng** | **Kinh phí (1000 đồng)** |
| *A* | *B* | *1* | *2* |
|  | **Tổng số** | **490** | **11.939.894** |
| 1 | Thị xã Nghi Sơn | 51 | 1.165.541 |
| 2 | Huyện Hà Trung | 64 | 1.507.955 |
| 3 | Huyện Nga Sơn | 30 | 761.379 |
| 4 | Huyện Hoằng Hoá | 88 | 2.301.519 |
| 5 | Huyện Đông Sơn | 51 | 1.476.059 |
| 6 | Huyện Triệu Sơn | 2 | 26.303 |
| 7 | Huyện Thọ Xuân | 5 | 101.408 |
| 8 | Huyện Thiệu Hoá | 29 | 760.502 |
| 9 | Huyện Vĩnh Lộc | 30 | 792.810 |
| 10 | Huyện Thạch Thành | 6 | 114.816 |
| 11 | Huyện Cẩm Thuỷ | 14 | 298.907 |
| 12 | Huyện Ngọc Lặc | 34 | 750.737 |
| 13 | Huyện Như Thanh | 15 | 313.196 |
| 14 | Huyện Bá Thước | 3 | 53.213 |
| 15 | Huyện Quan Hoá | 24 | 512.330 |
| 16 | Huyện Thường Xuân | 28 | 604.823 |
| 17 | Huyện Như Xuân | 16 | 398.396 |

**Phụ lục 02**

**DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN XÃ VÀ CÔNG AN VIÊN  
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2009/NĐ-CP NGÀY 07/9/2009 CỦA CHÍNH PHỦ**

*(Kèm theo Quyết định số 1350 /QĐ-UBND ngày 20/ 4 /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)*

*Đơn vị tính: 1000 đồng*

| **TT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Đơn vị công tác** | **Diễn biến thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định nghỉ việc** | | | | | **Tiền phụ cấp bình quân của 5 năm cuối (60 tháng) trước thời điểm nghỉ việc** | **Tổng số tháng được hưởng trợ cấp một lần theo quy đổi** | **Tổng số tiền được hưởng trợ cấp** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chức danh tham gia lực lượng Công an xã** | **Từ tháng năm** | **Đến tháng năm** | **Tổng số năm được hưởng trợ cấp** | |
| **Năm** | **Tháng** |
| *A* | *B* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9=6\*1,5* | *10=8\*9* |  |
|  | **Tổng cộng** | **490** |  |  |  |  |  |  |  |  | **11.939.894** |  |
| **I** | **Thị xã Nghi Sơn** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.165.541** |  |
| 1 | Mai Công Quyết | 1965 | Phường Hải Hòa | Công an viên | 4/2004 | 01/2020 | 15 | 10 | 769 | 22,5 | 17.303 |  |
| 2 | Bùi Huy Túc | 1968 | Xã Trường Lâm | Công an viên | 01/2000 | 10/2020 | 20 | 10 | 800 | 30 | 24.000 |  |
| 3 | Lê Quang Điệp | 1960 | Xã Trường Lâm | Công an viên | 3/1999 | 10/2020 | 21 | 8 | 800 | 31,5 | 25.200 |  |
| 4 | Lê Văn Thơ | 1957 | Phường Trúc Lâm | Công an viên | 01/2004 | 10/2020 | 16 | 10 | 800 | 24 | 19.200 |  |
| 5 | Lê Công Hưng | 1960 | Phường Hải Ninh | Công an viên | 10/2004 | 11/2020 | 16 | 2 | 803 | 24 | 19.272 |  |
| 6 | Lê Duy Chư | 1958 | Phường Hải Ninh | Công an viên | 6/2005 | 11/2020 | 15 | 6 | 803 | 22,5 | 18.068 |  |
| 7 | Lê Đình Biên | 1960 | Phường Hải Ninh | Công an viên | 7/2004 | 11/2020 | 16 | 5 | 803 | 24 | 19.272 |  |
| 8 | Nguyễn Đình Nhinh | 1975 | Xã Phú Lâm | Phó Trưởng Công an | 01/2000 | 5/2020 | 16 | 0 | 1.304 | 24 | 31.296 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 9 | Lê Viết Trình | 1977 | Xã Phú Lâm | Công an viên | 3/2005 | 11/2020 | 15 | 9 | 803 | 22,5 | 18.068 |  |
| 10 | Hà Mạnh Hùng | 1973 | Xã Phú Lâm | Công an viên | 01/2000 | 11/2020 | 20 | 11 | 803 | 30 | 24.090 |  |
| 11 | Lê Ngọc Mạnh | 1975 | Xã Phú Lâm | Công an viên | 10/2002 | 11/2018 | 16 | 2 | 728 | 24 | 17.472 |  |
| 12 | Lê Dụng Nam | 1980 | Phường Hải Hòa | Phó Trưởng Công an | 09/2004 | 12/2019 | 11 | 4 | 1.276 | 16,5 | 21.054 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 13 | Hồ Hồng Quân | 1970 | Phường Hải Hòa | Phó Trưởng Công an | 01/2002 | 12/2019 | 18 | 0 | 1.276 | 27 | 34.452 | Không tham gia BHXH |
| 14 | Lê Sỹ Tình | 1973 | Phường Hải Hòa | Công an viên | 04/2003 | 12/2019 | 16 | 9 | 766 | 24 | 18.384 |  |
| 15 | Lê Ngọc Khánh | 1964 | Phường Hải Lĩnh | Công an viên | 09/1999 | 3/2020 | 20 | 7 | 776 | 30 | 23.280 |  |
| 16 | Nguyễn Văn Hiệu | 1962 | Xã Hải Nhân | Phó Trưởng Công an | 06/1992 | 5/2020 | 23 | 7 | 1.304 | 34,5 | 44.988 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 17 | Nguyễn Viết Trung | 1964 | Xã Hải Nhân | Công an viên | 06/1995 | 12/2010 | 15 | 7 | 203 | 22,5 | 4.568 |  |
| 18 | Lê Văn Dũng | 1966 | Xã Hải Yến | Phó Trưởng Công an | 02/2000 | 5/2020 | 15 | 11 | 1.304 | 22,5 | 29.340 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 19 | Trần Văn Hiếu | 1973 | Xã Hải Yến | Công an viên | 02/2001 | 10/2020 | 19 | 9 | 800 | 28,5 | 22.800 |  |
| 20 | Lê Thế Hưng | 1978 | Phường Hải Thượng | Phó Trưởng Công an | 12/2002 | 5/2020 | 13 | 1 | 1.304 | 19,5 | 25.428 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 21 | Lê Hữu Đảng | 1966 | Phường Hải Thượng | Công an viên | 11/2002 | 10/2020 | 18 | 0 | 800 | 27 | 21.600 |  |
| 22 | Lê Duy Kiên | 1980 | Phường Hải Thượng | Công an viên | 8/2004 | 10/2020 | 16 | 3 | 800 | 24 | 19200 |  |
| 23 | Lê Duy Hùng | 1959 | Phường Hải Thượng | Công an viên | 12/2000 | 10/2020 | 19 | 11 | 800 | 28,5 | 22.800 |  |
| 24 | Hoàng Bá Thả | 1968 | Phường Trúc Lâm | Phó Trưởng Công an | 01/2003 | 5/2020 | 13 | 0 | 1.304 | 19,5 | 25.428 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 25 | Ngô Quang Vượng | 1964 | Phường Xuân Lâm | Phó Trưởng Công an | 01/2005 | 5/2020 | 11 | 0 | 1.304 | 16,5 | 21.516 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 26 | Nguyễn Duy Khuyên | 1954 | Xã Thanh Sơn | Công an viên | 04/2000 | 8/2020 | 20 | 5 | 793 | 30 | 23.790 |  |
| 27 | Nguyễn Văn Hùng | 1971 | Xã Thanh Sơn | Phó Trưởng Công an | 04/2000 | 12/2019 | 15 | 9 | 1.276 | 22,5 | 28.710 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 28 | Đỗ Trọng Đội | 1959 | Xã Thanh Sơn | Công an viên | 04/2000 | 10/2020 | 20 | 7 | 800 | 30 | 24.000 |  |
| 29 | Văn Huy Đức | 1962 | Phường Mai Lâm | Phó Trưởng Công an | 03/1999 | 5/2020 | 16 | 10 | 1.304 | 24 | 31.296 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 30 | Cao Văn Linh | 1981 | Phường Mai Lâm | Phó Trưởng Công an | 06/2004 | 5/2020 | 11 | 7 | 1.304 | 16,5 | 21.516 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 31 | Trịnh Văn Quyền | 1969 | Xã Trường Lâm | Phó Trưởng Công an | 05/2002 | 10/2019 | 13 | 8 | 1.265 | 19,5 | 24.668 | Trừ 3 năm 10 tháng tham gia BHXH |
| 32 | Nguyễn Văn Thuật | 1959 | Phường Hải Bình | Công an viên | 02/1983 | 10/2019 | 36 | 9 | 759 | 54 | 40.986 |  |
| 33 | Vũ Năng Toàn | 1960 | Xã Các Sơn | Công an viên | 02/2000 | 9/2020 | 20 | 8 | 796 | 30 | 23880 |  |
| 34 | Trần Văn Thuận | 1968 | Xã Các Sơn | Công an viên | 11/2003 | 10/2020 | 17 | 0 | 800 | 25,5 | 20.400 |  |
| 35 | Lê Văn Hùng | 1970 | Xã Tân Trường | Phó Trưởng Công an | 03/2000 | 5/2020 | 15 | 10 | 1.304 | 22,5 | 29.340 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 36 | Lê Văn Hà | 1974 | Xã Tân Trường | Phó Trưởng Công an | 04/2005 | 5/2020 | 10 | 9 | 1.304 | 15 | 19.560 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 37 | Nguyễn Văn Sương | 1960 | Xã Tân Trường | Công an viên | 02/2001 | 10/2018 | 17 | 9 | 726 | 25,5 | 18.513 |  |
| 38 | Lương Văn An | 1961 | Xã Tân Trường | Công an viên | 04/1992 | 4/2015 | 23 | 1 | 587 | 34,5 | 20.252 |  |
| 39 | Nguyễn Hữu Thông | 1958 | Xã Tân Trường | Công an viên | 03/1998 | 10/2017 | 19 | 8 | 696 | 28,5 | 19.836 |  |
| 40 | Lê Văn Lương | 1976 | Xã Tân Trường | Công an viên | 10/2004 | 10/2020 | 16 | 1 | 800 | 24 | 19.200 |  |
| 41 | Hoàng Văn Diện | 1966 | Xã Tân Trường | Công an viên | 05/2005 | 10/2020 | 15 | 6 | 800 | 22,5 | 18.000 |  |
| 42 | Lê Xuân Long | 1962 | Xã Tân Trường | Công an viên | 03/2000 | 10/2020 | 20 | 8 | 800 | 30 | 24.000 |  |
| 43 | Phạm Đình Bản | 1967 | Phường Nguyên Bình | Công an viên | 02/2005 | 11/2020 | 11 | 0 | 1.229 | 16,5 | 20.279 | Phó CA từ tháng 02/2005 đến 12/2019; chức danh CAV từ tháng 01/2020 đến 11/2020; Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 44 | Trần Văn Lực | 1960 | Phường Nguyên Bình | Công an viên | 03/2000 | 7/2018 | 18 | 5 | 718 | 27 | 19.386 | QD miễn nhiệm |
| 45 | Lê Công Nghiệp | 1957 | Phường Nguyên Bình | Công an viên | 04/2000 | 11/2018 | 18 | 8 | 728 | 27 | 19.656 | QD miễn nhiệm |
| 46 | Lê Ngọc Lượng | 1972 | Xã Tùng Lâm | Phó Trưởng Công an | 11/2002 | 5/2020 | 13 | 2 | 1.304 | 19,5 | 25.428 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 47 | Lê Văn Thành | 1958 | Xã Tùng Lâm | Công an viên | 02/2002 | 11/2020 | 18 | 10 | 803 | 27 | 21.681 |  |
| 48 | Trần Văn Ba | 1961 | Xã Hải Hà | Công an viên | 06/2004 | 10/2020 | 16 | 5 | 800 | 24 | 19.200 |  |
| 49 | Lê Thế Hùng | 1962 | Phường Bình Minh | Công an viên | 08/2000 | 01/2017 | 16 | 6 | 672 | 24 | 16.128 |  |
| 50 | Lê Văn Tuân | 1958 | Phường Bình Minh | Công an viên | 04/2000 | 9/2020 | 20 | 6 | 796 | 30 | 23.880 |  |
| 51 | Nguyễn Đình Hùng | 1964 | Phường Bình Minh | Công an viên | 08/2000 | 9/2020 | 20 | 2 | 796 | 30 | 23.880 |  |
| **II** | **Huyện Hà Trung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.507.955** |  |
| 1 | Lê Văn Ngoan | 1965 | Xã Yến Sơn | Công an viên | 6/1996 | 5/2020 | 24 | 0 | 783 | 36 | 28.188 |  |
| 2 | Đặng Văn Lại | 1962 | Xã Hà Long | Công an viên | 3/2004 | 8/2020 | 16 | 6 | 793 | 24 | 19.032 |  |
| 3 | Nguyễn Văn Hào | 1965 | Xã Hà Long | Công an viên | 01/1996 | 8/2020 | 24 | 8 | 793 | 36 | 28.548 |  |
| 4 | Hoàng Văn Đại | 1960 | Xã Hà Long | Công an viên | 01/1996 | 8/2020 | 24 | 8 | 793 | 36 | 28.548 |  |
| 5 | Mai Thanh Ngân | 1958 | Xã Hà Hải | Công an viên | 01/1993 | 3/2020 | 27 | 3 | 776 | 40,5 | 31.428 |  |
| 6 | Tống Văn Quân | 1962 | Xã Hà Bắc | Công an viên | 9/1994 | 12/2020 | 26 | 4 | 806 | 39 | 31.434 |  |
| 7 | Vũ Văn Lanh | 1960 | Xã Hà Bắc | Công an viên | 9/1994 | 12/2020 | 26 | 4 | 806 | 39 | 31.434 |  |
| 8 | Hoàng Văn Trung | 1966 | Xã Hà Hải | Phó Trưởng Công an | 9/2001 | 11/2019 | 14 | 3 | 1.270 | 21 | 26.670 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 9 | Phạm Văn Dung | 1967 | Xã Hà Hải | Phó Trưởng Công an | 3/2002 | 11/2019 | 13 | 9 | 1.270 | 19,5 | 24.765 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 10 | Hoàng Mậu Uyên | 1969 | Xã Hà Lĩnh | Công an viên | 4/2004 | 4/2020 | 16 | 1 | 779 | 24 | 18.696 |  |
| 11 | Đỗ Văn Đài | 1968 | Xã Hà Tân | Công an viên | 01/2001 | 9/2020 | 19 | 9 | 796 | 28,5 | 22.686 |  |
| 12 | Vũ Văn Cộng | 1974 | Xã Hà Tiến | Công an viên | 01/2003 | 8/2020 | 17 | 8 | 793 | 25,5 | 20.222 |  |
| 13 | Trần Đức Nhá | 1961 | Xã Hà Giang | Công an viên | 5/1998 | 02/2020 | 21 | 10 | 912 | 31,5 | 28.728 | Từ 5/2000 đến 8/2016 làm phó trưởng Công an |
| 14 | Nguyễn Văn Hùng | 1966 | Xã Lĩnh Toại | Công an viên | 01/1996 | 10/2018 | 22 | 10 | 726 | 33 | 23.958 |  |
| 15 | Nguyễn Văn Thanh | 1960 | Xã Lĩnh Toại | Công an viên | 02/2004 | 3/2020 | 16 | 2 | 776 | 24 | 18.624 |  |
| 16 | Nguyễn Văn Đảm | 1966 | Xã Lĩnh Toại | Công an viên | 9/2004 | 3/2020 | 15 | 7 | 776 | 22,5 | 17.460 |  |
| 17 | Phạm Văn Nhiễu | 1960 | Xã Lĩnh Toại | Công an viên | 01/2001 | 3/2020 | 19 | 3 | 776 | 28,5 | 22.116 |  |
| 18 | Nguyễn Xuân Lân | 1968 | Xã Lĩnh Toại | Công an viên | 9/2004 | 3/2020 | 15 | 7 | 776 | 22,5 | 17.460 |  |
| 19 | Ngô Văn Hải | 1960 | Xã Lĩnh Toại | Công an viên | 9/2004 | 3/2020 | 15 | 7 | 776 | 22,5 | 17.460 |  |
| 20 | Ngô Ngọc Chức | 1949 | Xã Lĩnh Toại | Công an viên | 01/1994 | 3/2020 | 26 | 3 | 776 | 39 | 30.264 |  |
| 21 | Ngô Văn An | 1976 | Xã Lĩnh Toại | Phó Trưởng Công an | 9/2004 | 3/2020 | 11 | 4 | 1.293 | 16,5 | 21.335 | Trừ 4 năm 3 tháng tham gia BHXH |
| 22 | Vũ Văn Thân | 1959 | Xã Hoạt Giang | Phó Trưởng Công an | 7/2004 | 02/2020 | 11 | 6 | 1.287 | 16,5 | 21.236 | Trừ 4 năm 2 tháng tham gia BHXH |
| 23 | Vũ Văn Mạnh | 1958 | Xã Hoạt Giang | Công an viên | 01/2000 | 9/2018 | 18 | 9 | 724 | 27 | 19.548 |  |
| 24 | Phùng Văn Soát | 1958 | Xã Yên Dương | Phó Trưởng Công an | 01/1998 | 3/2020 | 18 | 0 | 1.293 | 27 | 34.911 | Trừ 4 năm 3 tháng tham gia BHXH |
| 25 | Bùi Văn Thâu | 1966 | Xã Hà Tiến | Phó Trưởng Công an | 3/2004 | 12/2019 | 11 | 10 | 1.276 | 16,5 | 21.054 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 26 | Trần Văn Huê | 1956 | Xã Yên Dương | Công an viên | 5/2005 | 5/2020 | 15 | 1 | 783 | 22,5 | 17.618 |  |
| 27 | Lại Thế Đức | 1956 | Xã Yên Dương | Công an viên | 01/2001 | 5/2020 | 19 | 5 | 783 | 28,5 | 22.316 |  |
| 28 | Nguyễn Văn Minh | 1975 | Xã Yên Dương | Công an viên | 4/1996 | 5/2020 | 24 | 2 | 783 | 36 | 28.188 |  |
| 29 | Tống Duy Ngơn | 1954 | Xã Hà Bình | Công an viên | 01/2005 | 6/2020 | 15 | 6 | 786 | 22,5 | 17.685 |  |
| 30 | Bùi Văn Tuyền | 1963 | Xã Hà Bình | Công an viên | 01/2005 | 6/2020 | 15 | 6 | 786 | 22,5 | 17.685 |  |
| 31 | Phạm Văn Thiêm | 1968 | Xã Hà Tiến | Công an viên | 4/1997 | 8/2020 | 23 | 5 | 793 | 34,5 | 27.359 |  |
| 32 | Phạm Thanh Quang | 1962 | Xã Hà Tiến | Phó Trưởng Công an | 4/2003 | 8/2018 | 12 | 9 | 1.202 | 18 | 21.636 | Trừ 2 năm 8 tháng tham gia BHXH |
| 33 | Phạm Văn Biên | 1959 | Xã Hoạt Giang | Công an viên | 6/2004 | 5/2020 | 16 | 0 | 783 | 24 | 18.792 |  |
| 34 | Đào Văn Hưng | 1973 | Xã Hà Ngọc | Công an viên | 01/2003 | 9/2018 | 15 | 9 | 724 | 22,5 | 16.290 |  |
| 35 | Nguyễn Văn Thanh | 1954 | Xã Hà Ngọc | Công an viên | 01/1992 | 9/2018 | 26 | 9 | 724 | 39 | 28.236 |  |
| 36 | Hoàng Văn Thành | 1963 | Xã Hà Đông | Công an viên | 9/2004 | 3/2020 | 15 | 7 | 776 | 22,5 | 17.460 |  |
| 37 | Nguyễn Văn Nông | 1973 | Xã Hà Đông | Công an viên | 01/2004 | 02/2019 | 15 | 2 | 736 | 22,5 | 16.560 |  |
| 38 | Nguyễn Trung Long | 1964 | Xã Hà Long | Công an viên | 10/1997 | 6/2019 | 21 | 9 | 745 | 31,5 | 23.468 |  |
| 39 | Nguyễn Đình Luận | 1958 | Xã Hà Long | Công an viên | 5/1996 | 01/2020 | 23 | 9 | 769 | 34,5 | 26.531 |  |
| 40 | Bùi Văn Tỵ | 1960 | Xã Hà Long | Công an viên | 6/1993 | 01/2020 | 26 | 8 | 769 | 39 | 29.991 |  |
| 41 | Mai Văn Toàn | 1960 | Xã Hà Sơn | Công an viên | 01/2000 | 02/2020 | 20 | 2 | 772 | 30 | 23.160 |  |
| 42 | Hoàng Đình Trọn | 1976 | Xã Hà Sơn | Phó Trưởng Công an | 01/2001 | 4/2020 | 15 | 0 | 1.299 | 22,5 | 29.228 | Trừ 4 năm 4 tháng tham gia BHXH |
| 43 | Phạm Văn Khanh | 1966 | Xã Yến Sơn | Công an viên | 6/1996 | 10/2018 | 22 | 5 | 726 | 33 | 23.958 |  |
| 44 | Nguyễn Viết Bình | 1968 | Xã Hà Vinh | Công an viên | 9/2001 | 9/2018 | 17 | 1 | 724 | 25,5 | 18.462 |  |
| 45 | Phạm Thành Đồng | 1961 | Xã Yên Dương | Công an viên | 9/2004 | 11/2019 | 15 | 3 | 762 | 22,5 | 17.145 |  |
| 46 | Nguyễn Đắc Lực | 1958 | Xã Yên Dương | Công an viên | 01/2001 | 9/2018 | 17 | 9 | 724 | 25,5 | 18.462 |  |
| 47 | Đặng Xuân Tưởng | 1974 | Xã Yên Dương | Phó Trưởng Công an | 01/2000 | 6/2019 | 16 | 42 | 1.242 | 24 | 29.808 | Trừ 3 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 48 | Nguyễn Văn Sự | 1974 | Xã Hà Lai | Công an viên | 3/2005 | 4/2020 | 15 | 2 | 779 | 22,5 | 17.528 |  |
| 49 | Vũ Văn Khiếm | 1962 | Xã Hà Lai | Công an viên | 01/2000 | 4/2020 | 20 | 4 | 779 | 30 | 23.370 |  |
| 50 | Nguyễn Hữu Hoa | 1965 | Xã Hà Lai | Công an viên | 7/2000 | 4/2020 | 19 | 10 | 779 | 28,5 | 22.202 |  |
| 51 | Đào Văn Thụy | 1959 | Thị trấn Hà Trung | Công an viên | 02/1999 | 12/2019 | 20 | 11 | 766 | 30 | 22.980 |  |
| 52 | Nguyễn Văn Cung | 1958 | Thị trấn Hà Trung | Công an viên | 01/1985 | 12/2019 | 35 | 0 | 766 | 52,5 | 40.215 |  |
| 53 | Hoàng Văn Nhấc | 1966 | Thị trấn Hà Trung | Công an viên | 7/2003 | 12/2019 | 16 | 6 | 766 | 24 | 18.384 |  |
| 54 | Nguyễn Văn Hội | 1959 | Thị trấn Hà Trung | Công an viên | 3/2003 | 12/2019 | 16 | 10 | 766 | 24 | 18.384 |  |
| 55 | Nguyễn Văn Mạnh | 1962 | Thị trấn Hà Trung | Công an viên | 02/2001 | 12/2019 | 18 | 11 | 766 | 27 | 20.682 |  |
| 56 | Cao Xuân Thanh | 1962 | Thị trấn Hà Trung | Công an viên | 3/2003 | 12/2019 | 16 | 10 | 766 | 24 | 18.384 |  |
| 57 | Phạm Văn Ngọc | 1965 | Thị trấn Hà Trung | Công an viên | 10/1989 | 6/2011 | 21 | 9 | 238 | 31,5 | 7.497 |  |
| 58 | Nguyễn Văn Bích | 1981 | Thị trấn Hà Trung | Phó Trưởng Công an | 4/2003 | 12/2019 | 15 | 9 | 1.276 | 22,5 | 28.710 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 59 | Mai Văn Thu | 1961 | Thị trấn Hà Trung | Công an viên | 7/2002 | 12/2019 | 17 | 6 | 766 | 25,5 | 19.533 |  |
| 60 | Lê Viết Nhất | 1956 | Xã Hà Châu | Công an viên | 7/1978 | 9/2018 | 40 | 3 | 724 | 60 | 43.440 |  |
| 61 | Hoàng Minh Tuất | 1960 | Xã Hà Châu | Công an viên | 9/1993 | 8/2019 | 26 | 0 | 752 | 39 | 29.328 |  |
| 62 | Lê Viết Vinh | 1960 | Xã Hà Châu | Công an viên | 9/1993 | 3/2020 | 26 | 7 | 776 | 39 | 30.264 |  |
| 63 | Phạm Hồng Thái | 1962 | Xã Hà Châu | Công an viên | 11/1999 | 3/2020 | 20 | 5 | 776 | 30 | 23.280 |  |
| 64 | Vũ Xuân Hội | 1967 | Xã Hà Châu | Công an viên | 01/1996 | 3/2020 | 24 | 3 | 776 | 36 | 27.936 |  |
| **III** | **Huyện Nga Sơn** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **761.379** |  |
| 1 | Vũ Văn Chấn | 1964 | Xã Nga Trung | Công an viên | 01/2000 | 12/2019 | 20 | 0 | 766 | 30 | 22.980 |  |
| 2 | Vũ Trọng Điệp | 1982 | Xã Nga Trung | Công an viên | 4/2004 | 12/2019 | 15 | 9 | 766 | 22,5 | 17.235 |  |
| 3 | Nguyễn Văn Tiến | 1962 | Xã Nga Trung | Công an viên | 1/2004 | 12/2019 | 16 | 0 | 766 | 24 | 18.384 |  |
| 4 | Trần Huy Hoàng | 1960 | Xã Nga Điền | Phó Trưởng Công an | 3/1988 | 12/2019 | 27 | 58 | 1.276 | 40,5 | 51.678 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 5 | Chu Văn Cẩn | 1960 | Xã Nga Điền | Công an viên | 1/1989 | 12/2019 | 31 | 0 | 766 | 46,5 | 35.619 |  |
| 6 | Trần Văn Hữu | 1978 | Xã Nga Điền | Công an viên | 9/2004 | 12/2019 | 15 | 4 | 766 | 22,5 | 17.235 |  |
| 7 | Trịnh Huy Hương | 1976 | Xã Nga Điền | Công an viên | 9/2004 | 12/2019 | 15 | 4 | 766 | 22,5 | 17.235 |  |
| 8 | Phạm Hồng Chuông | 1969 | Xã Nga Điền | Công an viên | 7/1995 | 12/2019 | 24 | 6 | 766 | 36 | 27.576 |  |
| 9 | Mai Văn Luân | 1977 | Xã Nga Giáp | Phó Trưởng Công an | 11/2001 | 9/2020 | 14 | 2 | 1.372 | 21 | 28.812 | Trừ 4 năm 9 tháng tham gia BHXH |
| 10 | Nguyễn Đình Chăng | 1971 | Xã Nga Giáp | Công an viên | 1/2005 | 12/2019 | 15 | 0 | 766 | 22,5 | 17.235 |  |
| 11 | Lê Văn Sâm | 1959 | Thị trấn Nga Sơn | Công an viên | 1/2000 | 9/2018 | 18 | 9 | 724 | 27 | 19.548 |  |
| 12 | Phạm Đình Luận | 1968 | Thị trấn Nga Sơn | Công an viên | 5/2003 | 12/2019 | 16 | 8 | 766 | 24 | 18.384 |  |
| 13 | Trần Văn Trung | 1964 | Xã Nga Thái | Phó Trưởng Công an | 6/1995 | 7/2020 | 20 | 7 | 1.350 | 30 | 40.500 | Trừ 4 năm 7 tháng tham gia BHXH |
| 14 | Nghiêm Văn Thể | 1960 | Xã Nga Thái | Công an viên | 1/2005 | 12/2019 | 15 | 0 | 766 | 22,5 | 17.235 |  |
| 15 | Phan Thanh Sỹ | 1961 | Xã Nga Thuỷ | Công an viên | 4/1992 | 12/2019 | 27 | 9 | 766 | 40,5 | 31.023 |  |
| 16 | Lưu Văn Lan | 1960 | Xã Nga Thuỷ | Công an viên | 1/1985 | 5/2015 | 30 | 5 | 591 | 45 | 26.595 |  |
| 17 | Nguyễn Công Thảo | 1967 | Xã Nga Tân | Phó Trưởng Công an | 1/2000 | 9/2020 | 16 | 0 | 1.394 | 24 | 33.456 | Trừ 4 năm 9 tháng tham gia BHXH |
| 18 | Trần Văn Đỉnh | 1961 | Xã Nga Tân | Công an viên | 12/2000 | 12/2019 | 19 | 1 | 766 | 28,5 | 21.831 |  |
| 19 | Trịnh Văn Trung | 1980 | Xã Nga Tân | Công an viên | 12/2000 | 12/2019 | 19 | 1 | 766 | 28,5 | 21.831 |  |
| 20 | Mai Ngọc Trình | 1973 | Xã Nga Yên | Phó Trưởng Công an | 1/2001 | 12/2019 | 15 | 48 | 1.276 | 22,5 | 28.710 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 21 | Mai Văn Miện | 1962 | Xã Nga Hải | Phó Trưởng Công an | 8/2004 | 12/2019 | 11 | 53 | 1.276 | 16,5 | 21.054 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 22 | Mai Xuân Nông | 1959 | Xã Nga Hải | Công an viên | 7/1987 | 02/2020 | 32 | 8 | 772 | 48 | 37.056 |  |
| 23 | Nguyễn Hữu Chắt | 1971 | Xã Ba Đình | Phó Trưởng Công an | 1/2002 | 9/2020 | 14 | 0 | 1.372 | 21 | 28.812 | Trừ 4 năm 9 tháng tham gia BHXH |
| 24 | Nguyễn Hữu Tín | 1965 | Xã Ba Đình | Phó Trưởng Công an | 1/1998 | 12/2019 | 18 | 48 | 1.276 | 27 | 34.452 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 25 | Vũ Văn Hồng | 1960 | Xã Nga Văn | Công an viên | 10/2004 | 12/2019 | 15 | 3 | 766 | 22,5 | 17.235 |  |
| 26 | Nguyễn Đăng Lâu | 1955 | Xã Nga Văn | Công an viên | 10/2004 | 12/2019 | 15 | 3 | 766 | 22,5 | 17.235 |  |
| 27 | Hoàng Minh Phương | 1959 | Xã Nga Thắng | Phó Trưởng Công an | 3/2001 | 6/2020 | 19 | 4 | 1.340 | 28,5 | 38.190 | Không tham gia BHXH |
| 28 | Phạm Văn Khôi | 1973 | Xã Nga Tiến | Công an viên | 3/2003 | 12/2019 | 16 | 10 | 766 | 24 | 18.384 |  |
| 29 | Phạm Trung Kiên | 1979 | Xã Nga Liên | Công an viên | 3/2004 | 12/2019 | 15 | 10 | 766 | 22,5 | 17.235 |  |
| 30 | Nguyễn Văn Bảo | 1979 | Xã Nga Liên | Công an viên | 3/2004 | 3/2020 | 16 | 1 | 776 | 24 | 18.624 |  |
| **IV** | **Huyện Hoằng Hóa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.301.519** |  |
| 1 | Lưu Công Tư | 1958 | Xã Hoằng Hợp | Công an viên | 8/2000 | 3/2020 | 19 | 8 | 776 | 28,5 | 22.116 |  |
| 2 | Nguyễn Hữu Thảo | 1962 | Xã Hoằng Hợp | Công an viên | 8/2000 | 3/2020 | 19 | 8 | 776 | 28,5 | 22.116 |  |
| 3 | Phạm Ngọc Dục | 1957 | Xã Hoằng Hợp | Công an viên | 8/2000 | 3/2020 | 19 | 8 | 776 | 28,5 | 22.116 |  |
| 4 | Trương Văn Lập | 1962 | Xã Hoằng Sơn | Công an viên | 4/2000 | 3/2020 | 20 | 0 | 776 | 30 | 23.280 |  |
| 5 | Nguyễn Trọng Trường | 1963 | Xã Hoằng Tân | Công an viên | 6/2000 | 12/2019 | 19 | 7 | 766 | 28,5 | 21.831 |  |
| 6 | Trịnh Xuân Tứ | 1953 | Xã Hoằng Tân | Công an viên | 6/2000 | 12/2019 | 19 | 7 | 766 | 28,5 | 21.831 |  |
| 7 | Phạm Thế Dũng | 1965 | Xã Hoằng Kim | Công an viên | 01/2000 | 10/2020 | 20 | 10 | 800 | 30 | 24.000 |  |
| 8 | Vũ Văn Châu | 1964 | Xã Hoằng Trung | Công an viên | 01/1998 | 12/2016 | 19 | 0 | 668 | 28,5 | 19.038 |  |
| 9 | Nguyễn Văn Tý | 1960 | Xã Hoằng Trung | Phó Trưởng Công an | 01/1999 | 6/2020 | 21 | 6 | 1.340 | 31,5 | 42.210 | Không tham gia BHXH |
| 10 | Đỗ Văn Thiệu | 1958 | Xã Hoằng Trung | Công an viên | 2/1998 | 12/2019 | 21 | 11 | 766 | 31,5 | 24.129 |  |
| 11 | Lê Ngọc Hùng | 1957 | Xã Hoằng Đạt | Phó Trưởng Công an | 4/1999 | 3/2020 | 21 | 0 | 1.293 | 31,5 | 40.730 | Không tham gia BHXH |
| 12 | Lê Quảng Tuấn | 1958 | Xã Hoằng Đạt | Công an viên | 11/2004 | 11/2019 | 15 | 1 | 762 | 22,5 | 17.145 |  |
| 13 | Nguyễn Xuân Nẫm | 1957 | Xã Hoằng Đạt | Công an viên | 01/2000 | 02/2020 | 20 | 2 | 772 | 30 | 23.160 |  |
| 14 | Lê Văn Đáo | 1959 | Xã Hoằng Đạt | Công an viên | 11/2004 | 02/2020 | 15 | 4 | 772 | 22,5 | 17.370 |  |
| 15 | Phạm Văn Kỳ | 1963 | Xã Hoằng Xuân | Công an viên | 7/2002 | 12/2019 | 17 | 6 | 766 | 25,5 | 19.533 |  |
| 16 | Nguyễn Ngọc Khôi | 1958 | Xã Hoằng Xuân | Công an viên | 3/2004 | 3/2020 | 16 | 1 | 776 | 24 | 18.624 |  |
| 17 | Lê Văn Ly | 1958 | Xã Hoằng Xuân | Phó Trưởng Công an | 3/2000 | 01/2020 | 19 | 11 | 1.282 | 28,5 | 36.537 | Không tham gia BHXH |
| 18 | Nguyễn Xuân Thuyết | 1960 | Xã Hoằng Xuân | Phó Trưởng Công an | 6/2004 | 01/2020 | 11 | 8 | 1.282 | 16,5 | 21.153 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 19 | Nguyễn Huy Thuật | 1966 | Xã Hoằng Lộc | Công an viên | 4/1990 | 01/2020 | 29 | 10 | 769 | 43,5 | 33.452 |  |
| 20 | Nguyễn Đức Quang | 1966 | Xã Hoằng Lộc | Công an viên | 4/1990 | 01/2020 | 29 | 10 | 769 | 43,5 | 33.452 |  |
| 21 | Bùi Ngọc Viết | 1958 | Xã Hoằng Thắng | Phó Trưởng Công an | 01/2000 | 4/2020 | 16 | 0 | 1.319 | 24 | 31.656 | Trừ 4 năm 4 tháng tham gia BHXH |
| 22 | Bùi Văn Quang | 1983 | Xã Hoằng Thắng | Phó Trưởng Công an | 9/2005 | 10/2020 | 10 | 4 | 1.382 | 15 | 20.730 | Trừ 4 năm 10 tháng tham gia BHXH |
| 23 | Lê Bá Huớ | 1956 | Xã Hoằng Thắng | Công an viên | 2/1986 | 02/2020 | 34 | 1 | 772 | 51 | 39.372 |  |
| 24 | Lê Trọng Lương | 1960 | Xã Hoằng Thắng | Công an viên | 01/1998 | 4/2020 | 22 | 4 | 779 | 33 | 25.707 |  |
| 25 | Ngô Văn Thực | 1961 | Xã Hoằng Thắng | Công an viên | 01/1999 | 02/2020 | 21 | 2 | 772 | 31,5 | 24.318 |  |
| 26 | Hoàng Xuân Tuyên | 1953 | Xã Hoằng Thắng | Công an viên | 12/2004 | 02/2020 | 15 | 3 | 772 | 22,5 | 17.370 |  |
| 27 | Lê Văn Hậu | 1966 | Xã Hoằng Đạo | Công an viên | 8/2000 | 3/2020 | 19 | 8 | 776 | 28,5 | 22.116 |  |
| 28 | Nguyễn Xuân Tuân | 1969 | Xã Hoằng Đạo | Phó Trưởng Công an | 01/2005 | 5/2020 | 11 | 0 | 1.329 | 16,5 | 21.929 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 29 | Lê Đăng Miên | 1962 | Xã Hoằng Đạo | Phó Trưởng Công an | 01/1995 | 10/2020 | 21 | 0 | 1.382 | 31,5 | 43.533 | Trừ 4 năm 10 tháng tham gia BHXH |
| 30 | Nguyễn Văn Lanh | 1971 | Xã Hoằng Hải | Phó Trưởng Công an | 5/2000 | 6/2020 | 15 | 10 | 1.355 | 22,5 | 30.488 | Trừ 4 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 31 | Nguyễn Duy Thắng | 1969 | Xã Hoằng Thịnh | Công an viên | 01/2005 | 01/2020 | 15 | 1 | 769 | 22,5 | 17.303 |  |
| 32 | Lê Trọng Song | 1962 | Xã Hoằng Thịnh | Công an viên | 02/1988 | 01/2020 | 32 | 0 | 769 | 48 | 36.912 |  |
| 33 | Hoàng Văn Hiên | 1960 | Xã Hoằng Thịnh | Công an viên | 01/1989 | 01/2020 | 31 | 1 | 769 | 46,5 | 35.759 |  |
| 34 | Lê Khả Tường | 1968 | Xã Hoằng Thịnh | Công an viên | 11/1999 | 01/2020 | 20 | 3 | 769 | 30 | 23.070 |  |
| 35 | Lê Duy Tấn | 1960 | Xã Hoằng Thịnh | Công an viên | 6/1984 | 01/2020 | 35 | 8 | 769 | 52,5 | 40.373 |  |
| 36 | Nguyễn Xuân Viễn | 1967 | Xã Hoằng Trạch | Phó Trưởng Công an | 5/1991 | 10/2020 | 22 | 3 | 1.382 | 33 | 45.606 | Trừ 7 năm 2 tháng tham gia BHXH |
| 37 | Lê Văn Thật | 1957 | Xã Hoằng Trạch | Phó Trưởng Công an | 01/2000 | 02/2020 | 20 | 2 | 1.287 | 30 | 38.610 | Không tham gia BHXH |
| 38 | Lê Đình Hoàn | 1952 | Xã Hoằng Trạch | Công an viên | 12/1986 | 3/2020 | 33 | 4 | 776 | 49,5 | 38.412 |  |
| 39 | Chu Văn Quyền | 1965 | Xã Hoằng Trạch | Công an viên | 02/1994 | 01/2010 | 16 | 0 | 143 | 24 | 3.432 |  |
| 40 | Nguyễn Viết Lý | 1963 | Xã Hoằng Đồng | Phó Trưởng Công an | 5/1983 | 4/2020 | 32 | 8 | 1.319 | 48 | 63.312 | Trừ 4 năm 4 tháng tham gia BHXH |
| 41 | Nguyễn Văn Trung | 1965 | Xã Hoằng Đồng | Công an viên | 01/1999 | 3/2020 | 21 | 3 | 776 | 31,5 | 24.444 |  |
| 42 | Lê Đình Thuận | 1961 | Xã Hoằng Đồng | Công an viên | 8/1984 | 3/2020 | 35 | 8 | 776 | 52,5 | 40.740 |  |
| 43 | Lê Đình Minh | 1952 | Xã Hoằng Đồng | Phó Trưởng Công an | 01/1987 | 10/2009 | 22 | 10 | 269 | 33 | 8.877 |  |
| 44 | Nguyễn Xuân Tống | 1955 | Xã Hoằng Giang | Công an viên | 10/2001 | 3/2020 | 18 | 6 | 776 | 27 | 20.952 |  |
| 45 | Nguyễn Thế Chuông | 1965 | Xã Hoằng Giang | Công an viên | 10/2001 | 3/2020 | 18 | 6 | 776 | 27 | 20.952 |  |
| 46 | Cao Văn Tiến | 1969 | Xã Hoằng Giang | Phó Trưởng Công an | 4/1987 | 6/2020 | 33 | 3 | 1.340 | 49,5 | 66.330 | Không tham gia BHXH |
| 47 | Đỗ Trường An | 1959 | Xã Hoằng Giang | Công an viên | 4/1987 | 3/2020 | 33 | 0 | 776 | 49,5 | 38.412 |  |
| 48 | Lê Phú Hạnh | 1964 | Xã Hoằng Thanh | Phó Trưởng Công an | 10/2004 | 10/2019 | 11 | 3 | 1.265 | 16,5 | 20.873 | Trừ 3 năm 10 tháng tham gia BHXH |
| 49 | Vũ Đình Ngân | 1958 | Xã Hoằng Xuyên | Công an viên | 01/1991 | 3/2017 | 26 | 3 | 679 | 39 | 26.481 |  |
| 50 | Lê Trọng Tiến | 1965 | Xã Hoằng Thành | Công an viên | 10/2004 | 3/2020 | 15 | 6 | 776 | 22,5 | 17.460 |  |
| 51 | Đỗ Văn Kỳ | 1966 | Xã Hoằng Yến | Công an viên | 11/2004 | 02/2020 | 15 | 4 | 772 | 22,5 | 17.370 |  |
| 52 | Vũ Nguyên Thứ | 1965 | Xã Hoằng Yến | Phó Trưởng Công an | 01/1995 | 6/2020 | 21 | 0 | 1.340 | 31,5 | 42.210 | Trừ 4 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 53 | Nguyễn Hữu Tự | 1965 | Xã Hoằng Yến | Công an viên | 4/2003 | 02/2020 | 16 | 11 | 772 | 24 | 18.528 |  |
| 54 | Nguyễn Hữu Tranh | 1968 | Xã Hoằng Yến | Công an viên | 01/2005 | 02/2020 | 15 | 2 | 772 | 22,5 | 17.370 |  |
| 55 | Lê Trọng Lọc | 1970 | Xã Hoằng Yến | Công an viên | 9/2004 | 02/2020 | 15 | 6 | 772 | 22,5 | 17.370 |  |
| 56 | Đinh Văn Dung | 1966 | Xã Hoằng Phú | Phó Trưởng Công an | 01/1991 | 3/2020 | 25 | 0 | 1.293 | 37,5 | 48.488 | Trừ 4 năm 4 tháng tham gia BHXH |
| 57 | Lê Khắc Chính | 1969 | Xã Hoằng Phú | Công an viên | 9/2001 | 02/2020 | 18 | 6 | 772 | 27 | 20.844 |  |
| 58 | Lê Văn Lương | 1964 | Xã Hoằng Phú | Công an viên | 01/2004 | 02/2020 | 16 | 2 | 772 | 24 | 18.528 |  |
| 59 | Cao Văn Minh | 1954 | Xã Hoằng Phụ | Phó Trưởng Công an | 8/1990 | 11/2012 | 22 | 4 | 601 | 33 | 19.833 | Không tham gia BHXH |
| 60 | Trương Công Định | 1975 | Xã Hoằng Phụ | Phó Trưởng Công an | 9/2004 | 6/2020 | 11 | 4 | 1.355 | 16,5 | 22.358 | Trừ 4 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 61 | Phạm Bá Kiểu | 1950 | Xã Hoằng Phụ | Công an viên | 10/2002 | 10/2018 | 16 | 1 | 726 | 24 | 17.424 |  |
| 62 | Trương Huy Hoằng | 1957 | Xã Hoằng Phụ | Công an viên | 01/1991 | 4/2014 | 23 | 4 | 496 | 34,5 | 17.112 |  |
| 63 | Nguyễn Văn Phương | 1958 | Xã Hoằng Phụ | Công an viên | 02/2002 | 5/2017 | 15 | 4 | 685 | 22,5 | 15.413 |  |
| 64 | Lê Trọng Thoan | 1972 | Xã Hoằng Đức | Công an viên | 01/1996 | 3/2020 | 24 | 3 | 776 | 36 | 27.936 |  |
| 65 | Lê Bá Luân | 1963 | Xã Hoằng Đức | Công an viên | 04/2004 | 3/2020 | 16 | 0 | 776 | 24 | 18.624 |  |
| 66 | Lê Hồng Chất | 1960 | Xã Hoằng Đức | Phó Trưởng Công an | 11/1987 | 4/2020 | 32 | 6 | 1.299 | 48 | 62.352 | Không tham gia BHXH |
| 67 | Nguyễn Hữu Hải | 1977 | Xã Hoằng Đức | Công an viên | 4/2004 | 3/2020 | 16 | 0 | 776 | 24 | 18.624 |  |
| 68 | Hán Văn Thành | 1973 | Xã Hoằng Đức | Công an viên | 4/2004 | 3/2020 | 16 | 0 | 776 | 24 | 18.624 |  |
| 69 | Lê Bá Ty | 1948 | Xã Hoằng Đức | Công an viên | 01/1987 | 12/2011 | 25 | 0 | 278 | 37,5 | 10.425 |  |
| 70 | Phùng Quốc Hiệu | 1974 | Xã Hoằng Đức | Phó Trưởng Công an | 4/2005 | 4/2020 | 8 | 5 | 1.299 | 12 | 15.588 | Trừ 6 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 71 | Phạm Ngọc Lợi | 1962 | Xã Hoằng Đông | Công an viên | 5/2003 | 9/2018 | 15 | 5 | 724 | 22,5 | 16.290 |  |
| 72 | Chu Ngọc Tuấn | 1966 | Xã Hoằng Đông | Phó Trưởng Công an | 4/1996 | 11/2020 | 19 | 9 | 1.393 | 28,5 | 39.701 | Trừ 4 năm 11 tháng tham gia BHXH |
| 73 | Lường Huy Thao | 1958 | Xã Hoằng Châu | Công an viên | 6/2001 | 3/2020 | 18 | 10 | 776 | 27 | 20.952 |  |
| 74 | Nguyễn Trọng Vang | 1956 | Xã Hoằng Châu | Công an viên | 6/2001 | 3/2020 | 18 | 10 | 776 | 27 | 20.952 |  |
| 75 | Lê Quang Mạnh | 1959 | Xã Hoằng Châu | Công an viên | 6/1992 | 3/2020 | 27 | 10 | 776 | 40,5 | 31.428 |  |
| 76 | Lê Đỗ Đồng | 1980 | Xã Hoằng Quỳ | Công an viên | 12/2001 | 6/2017 | 15 | 7 | 686 | 22,5 | 15.435 |  |
| 77 | Trần Văn Hoa | 1967 | Xã Hoằng Quỳ | Công an viên | 12/2004 | 3/2020 | 15 | 4 | 776 | 22,5 | 17.460 |  |
| 78 | Lê Hữu Vinh | 1963 | Xã Hoằng Quỳ | Công an viên | 6/2003 | 3/2020 | 16 | 10 | 776 | 24 | 18.624 |  |
| 79 | Lê Đăng Sơn | 1964 | Xã Hoằng Quỳ | Công an viên | 5/1997 | 3/2020 | 22 | 11 | 776 | 33 | 25.608 |  |
| 80 | Đoàn Văn Đài | 1962 | Xã Hoằng Quỳ | Công an viên | 6/1997 | 3/2020 | 22 | 10 | 776 | 33 | 25.608 |  |
| 81 | Trịnh Công Quyết | 1974 | Xã Hoằng Quỳ | Phó Trưởng Công an | 3/1995 | 5/2020 | 20 | 10 | 1.329 | 30 | 39.870 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 82 | Hoàng Đình Tuyên | 1959 | Xã Hoằng Quỳ | Phó Trưởng Công an | 12/1996 | 6/2020 | 19 | 1 | 1.339 | 28,5 | 38.162 | Trừ 4 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 83 | Lê Hùng Cường | 1965 | Xã Hoằng Quỳ | Công an viên | 3/2002 | 3/2020 | 18 | 1 | 776 | 27 | 20.952 |  |
| 84 | Lê Doãn Miện | 1958 | Thị trấn Bút Sơn | Công an viên | 12/2004 | 12/2019 | 15 | 1 | 766 | 22,5 | 17.235 |  |
| 85 | Lê Khắc Tú | 1972 | Thị trấn Bút Sơn | Phó Trưởng Công an | 7/2004 | 12/2019 | 11 | 0 | 1.276 | 16,5 | 21.054 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 86 | Hoàng Văn Tuyết | 1962 | Thị trấn Bút Sơn | Công an viên | 7/2004 | 12/2019 | 15 | 6 | 766 | 22,5 | 17.235 |  |
| 87 | Lê Ngọc Thảo | 1956 | Thị trấn Bút Sơn | Phó Trưởng Công an | 6/2004 | 12/2019 | 11 | 7 | 1.276 | 16,5 | 21.054 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 88 | Cao Văn Hồng | 1965 | Thị trấn Bút Sơn | Công an viên | 12/2002 | 12/2019 | 17 | 1 | 766 | 25,5 | 19.533 |  |
| **V** | **Huyện Đông Sơn** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.476.059** |  |
| 1 | Thiều Văn Thoa | 1960 | Xã Đông Văn | Phó Trưởng công an | 5/1985 | 5/2020 | 35 | 1,00 | 1.304 | 52,50 | 68.460 | Không tham gia BHXH |
| 2 | Nguyễn Tất Mạnh | 1956 | Xã Đông Văn | Công an viên | 9/2002 | 3/2020 | 17 | 7,00 | 776 | 25,50 | 19.788 |  |
| 3 | Hạ Duy Thi | 1965 | Xã Đông Văn | Công an viên | 5/1987 | 3/2020 | 32 | 11 | 776 | 48 | 37.248 |  |
| 4 | Nguyễn Đình Hạnh | 1960 | Thị trấn Rừng Thông | Công an viên | 7/2000 | 12/2019 | 19 | 6 | 766 | 28,5 | 21.831 |  |
| 5 | Phùng Văn Dũng | 1960 | Thị trấn Rừng Thông | Công an viên | 02/2003 | 12/2019 | 16 | 11 | 766 | 24 | 18.384 |  |
| 6 | Thiều Phụ Bân | 1952 | Xã Đông Tiến | Phó Trưởng Công an | 02/1998 | 6/2020 | 22 | 5 | 1.310 | 33 | 43.230 | Không tham gia BHXH |
| 7 | Nguyễn Xuân Bộ | 1956 | Xã Đông Tiến | Công an viên | 04/1990 | 6/2020 | 30 | 3 | 786 | 45 | 35.370 |  |
| 8 | Trần Ngọc Hải | 1968 | Xã Đông Tiến | Công an viên | 01/2000 | 6/2020 | 20 | 6 | 786 | 30 | 23.580 |  |
| 9 | Thiều Khắc Thọ | 1967 | Xã Đông Tiến | Công an viên | 8/2004 | 6/2020 | 15 | 11 | 786 | 22,5 | 17.685 |  |
| 10 | Trần Viết Thọ | 1969 | Xã Đông Hòa | Phó Trưởng Công an | 4/1994 | 5/2020 | 22 | 10 | 1.304 | 33 | 43.032 | Trừ 3 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 11 | Lê Sỹ Gôn | 1956 | Xã Đông Hòa | Công an viên | 8/1996 | 6/2020 | 23 | 11 | 786 | 34,5 | 27.117 |  |
| 12 | Nguyễn Tài Đông | 1956 | Xã Đông Hòa | Công an viên | 4/1994 | 6/2020 | 26 | 3 | 786 | 39 | 30.654 |  |
| 13 | Lê Văn Bảy | 1962 | Xã Đông Yên | Phó Trưởng Công an | 7/2000 | 5/2020 | 16 | 7 | 1.304 | 24 | 31.296 | Trừ 3 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 14 | Thiều Ngọc Quang | 1963 | Xã Đông Yên | Công an viên | 6/2004 | 6/2020 | 16 | 1 | 786 | 24 | 18.864 |  |
| 15 | Lê Văn Hùng | 1967 | Xã Đông Yên | Công an viên | 7/2000 | 6/2020 | 20 | 0 | 786 | 30 | 23.580 |  |
| 16 | Nguyễn Trung Thọ | 1962 | Xã Đông Yên | Công an viên | 6/2005 | 6/2020 | 15 | 1 | 786 | 22,5 | 17.685 |  |
| 17 | Lê Thế Bảy | 1965 | Xã Đông Khê | Công an viên | 11/1999 | 3/2020 | 20 | 5 | 776 | 30 | 23.280 |  |
| 18 | Lê Văn Sơn | 1961 | Xã Đông Khê | Công an viên | 01/1986 | 3/2020 | 34 | 3 | 776 | 51 | 39.576 |  |
| 19 | Lê Văn Văn | 1973 | Xã Đông Khê | Công an viên | 11/1995 | 3/2020 | 24 | 5 | 776 | 36 | 27.936 |  |
| 20 | Lê Văn Khanh | 1954 | Xã Đông Khê | Phó Trưởng Công an | 4/1995 | 5/2020 | 16 | 0 | 1.304 | 24 | 31.296 | Trừ 9 năm 3 tháng tham gia BHXH |
| 21 | Lê Khắc Hoàng | 1954 | Xã Đông Khê | Công an viên | 01/1985 | 3/2020 | 35 | 3 | 776 | 52,5 | 40.740 |  |
| 22 | Lê Trọng Ngân | 1957 | Xã Đông Khê | Công an viên | 6/2004 | 3/2020 | 15 | 10 | 776 | 22,5 | 17.460 |  |
| 23 | Trần Hoàn | 1960 | Xã Đông Khê | Công an viên | 4/1984 | 3/2020 | 36 | 0 | 776 | 54 | 41.904 |  |
| 24 | Lê Bá Phúc | 1954 | Xã Đông Ninh | Phó Trưởng Công an | 4/1991 | 12/2019 | 28 | 9 | 1.276 | 42 | 53.592 | Không tham gia BHXH |
| 25 | Lê Bá Thuận | 1976 | Xã Đông Ninh | Phó Trưởng Công an | 8/2002 | 12/2019 | 13 | 5 | 1.276 | 19,5 | 24.882 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 26 | Lê Viết Thoan | 1969 | Xã Đông Ninh | Công an viên | 10/1999 | 4/2020 | 20 | 7 | 779 | 30 | 23.370 |  |
| 27 | Phạm Gia Tiến | 1970 | Xã Đông Hoàng | Công an viên | 03/2005 | 6/2020 | 15 | 4 | 786 | 22,5 | 17.685 |  |
| 28 | Lê Trần An | 1961 | Xã Đông Minh | Phó Trưởng Công an | 10/1990 | 5/2020 | 25 | 3 | 1.304 | 37,5 | 48.900 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 29 | Lê Trọng Hoàn | 1960 | Xã Đông Thanh | Phó Trưởng Công an | 01/1999 | 5/2020 | 16 | 7 | 1.304 | 24 | 31.296 | Trừ 4 năm 10 tháng tham gia BHXH |
| 30 | Lê Văn Bình | 1969 | Xã Đông Thanh | Phó Trưởng Công an | 4/1996 | 8/2020 | 19 | 9 | 1.321 | 28,5 | 37.649 | Trừ 4 năm 9 tháng tham gia BHXH |
| 31 | Thiều Sỹ Thảo | 1953 | Xã Đông Thanh | Công an viên | 01/2000 | 5/2020 | 20 | 5 | 783 | 30 | 23.490 |  |
| 32 | Nguyễn Xuân Ứng | 1960 | Xã Đông Thanh | Công an viên | 6/2004 | 5/2020 | 16 | 0 | 783 | 24 | 18.792 |  |
| 33 | Lê Xuân Học | 1966 | Xã Đông Thanh | Công an viên | 6/2004 | 5/2020 | 16 | 0 | 783 | 24 | 18.792 |  |
| 34 | Nguyễn Văn Sinh | 1964 | Xã Đông Thanh | Công an viên | 6/2004 | 5/2020 | 16 | 0 | 783 | 24 | 18.792 |  |
| 35 | Nguyễn Hữu Hoằng | 1964 | Xã Đông Thanh | Công an viên | 6/2004 | 5/2020 | 16 | 0 | 783 | 24 | 18.792 |  |
| 36 | La Xuân Đài | 1950 | Xã Đông Thanh | Công an viên | 6/2004 | 5/2020 | 16 | 0 | 783 | 24 | 18.792 |  |
| 37 | Nguyễn Văn Thường | 1957 | Xã Đông Thanh | Công an viên | 01/2000 | 5/2020 | 20 | 5 | 783 | 30 | 23.490 |  |
| 38 | Lê Hữu Hiền | 1962 | Xã Đông Thanh | Công an viên | 01/1996 | 9/2018 | 22 | 9 | 724 | 33 | 23.892 |  |
| 39 | Trần Quang Minh | 1964 | Xã Đông Thanh | Công an viên | 01/2000 | 9/2018 | 18 | 9 | 724 | 27 | 19.548 |  |
| 40 | Lê Văn Thảo | 1957 | Xã Đông Thịnh | Phó Trưởng Công an | 3/1990 | 5/2020 | 30 | 3 | 1.304 | 45 | 58.680 | Không tham gia BHXH |
| 41 | Lê Văn Quý | 1957 | Xã Đông Thịnh | Công an viên | 5/1990 | 9/2018 | 28 | 5 | 724 | 42 | 30.408 |  |
| 42 | Doãn Huy Vân | 1956 | Xã Đông Thịnh | Công an viên | 4/1994 | 9/2018 | 24 | 6 | 724 | 36 | 26.064 |  |
| 43 | Phan Sỹ Túc | 1954 | Xã Đông Thịnh | Công an viên | 01/1987 | 9/2018 | 31 | 9 | 724 | 46,5 | 33.666 |  |
| 44 | Doãn Văn Trung | 1949 | Xã Đông Thịnh | Công an viên | 01/1991 | 11/2018 | 27 | 11 | 728 | 40,5 | 29.484 |  |
| 45 | Nguyễn Khắc Sơn | 1973 | Xã Đông Quang | Công an viên | 4/2000 | 5/2020 | 20 | 2 | 783 | 30 | 23.490 |  |
| 46 | Lê Ngọc Ngân | 1962 | Xã Đông Quang | Công an viên | 11/2003 | 5/2020 | 16 | 7 | 783 | 24 | 18.792 |  |
| 47 | Nguyễn Hữu Hải | 1959 | Xã Đông Phú | Phó Trưởng Công an | 6/1994 | 6/2020 | 22 | 7 | 1.310 | 33 | 43.230 | Trừ 3 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 48 | Nguyễn Chí Khoa | 1959 | Xã Đông Phú | Công an viên | 01/2000 | 5/2020 | 20 | 5 | 783 | 30 | 23.490 |  |
| 49 | Trịnh Văn Đức | 1958 | Xã Đông Phú | Công an viên | 01/2002 | 5/2020 | 18 | 5 | 783 | 27 | 21.141 |  |
| 50 | Nguyễn Duy Thành | 1956 | Xã Đông Phú | Công an viên | 6/1994 | 11/2018 | 24 | 6 | 728 | 36 | 26.208 |  |
| 51 | Lê Duy Sinh | 1962 | Xã Đông Phú | Công an viên | 01/2000 | 11/2018 | 18 | 11 | 728 | 27 | 19.656 |  |
| **VI** | **Huyện Triệu Sơn** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  | **26.303** |  |
| 1 | Lê Đình Toàn | 1963 | Xã Nông Trường | Công an viên | 01/1998 | 4/2013 | 15 | 4 | 393 | 22,5 | 8.843 |  |
| 2 | Đào Khả Võ | 1954 | Xã Dân Lý | Công an viên | 01/2005 | 3/2020 | 15 | 4 | 776 | 22,5 | 17.460 |  |
| **VII** | **Huyện Thọ Xuân** | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  | **101.408** |  |
| 1 | Lê Xuân Hiệp | 1978 | Xã Thọ Lâm | Phó Trưởng Công an | 05/2005 | 9/2020 | 15 | 5 | 1.372 | 22,5 | 30.870 | Trừ 4 năm 9 tháng tham gia BHXH |
| 2 | Nguyễn Duy Sâm | 1964 | Xã Xuân Lập | Phó Trưởng Công an | 1/1989 | 02/2020 | 27 | 0 | 1.287 | 40,5 | 19.305 | Tổng kinh phí hỗ trợ là 52.124 (đã nhận 32.819 tại QĐ số 406/QĐ-UBND ngày 29/01/2021; bổ sung đợt này 19.305) |
| 3 | Đỗ Đông Hòe | 1975 | Xã Xuân Lập | Công an viên | 01/2004 | 02/2020 | 15 | 14 | 772 | 22,5 | 17.370 |  |
| 4 | Đỗ Quốc Tổ | 1963 | Xã Xuân Lập | Công an viên | 10/1999 | 6/2016 | 16 | 9 | 645 | 24 | 15.480 |  |
| 5 | Lê Đình Việt | 1963 | TT Sao Vàng | Công an viên | 3/2006 | 3/2021 | 15 | 1 | 817 | 22,5 | 18.383 |  |
| **VIII** | **Huyện Thiệu Hóa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **760.502** |  |
| 1 | Nguyễn Chí Thanh | 1968 | Xã Thiệu Vũ | Phó Trưởng Công an | 01/2000 | 3/2020 | 16 | 0 | 1.293 | 24 | 31.032 | Trừ 4 năm 3 tháng tham gia BHXH |
| 2 | Nguyễn Mạnh Yên | 1970 | Xã Thiệu Vận | Phó Trưởng Công an | 01/1999 | 02/2020 | 17 | 0 | 1.287 | 25,5 | 32.819 | Trừ 4 năm 2 tháng tham gia BHXH |
| 3 | Lê Văn Xuân | 1967 | Xã Thiệu Phú | Phó Trưởng Công an | 01/1989 | 5/2020 | 31 | 5 | 1.304 | 46,5 | 60.636 | Không tham gia BHXH |
| 4 | Vũ Văn Phong | 1968 | Xã Minh Tâm | Công an viên | 01/2005 | 7/2020 | 15 | 7 | 789 | 22,5 | 17.753 |  |
| 5 | Trịnh Xuân Thắng | 1963 | Xã Minh Tâm | Công an viên | 01/2000 | 7/2020 | 20 | 7 | 789 | 30 | 23.670 |  |
| 6 | Phạm Hữu Quận | 1959 | Xã Minh Tâm | Công an viên | 3/2004 | 7/2020 | 16 | 5 | 789 | 24 | 18.936 |  |
| 7 | Cao Văn Tĩnh | 1965 | Xã Minh Tâm | Phó Trưởng Công an | 01/1995 | 11/2019 | 21 | 0 | 1.270 | 31,5 | 40.005 | Trừ 3 năm 11 tháng tham gia BHXH |
| 8 | Lê Thái Học | 1967 | Xã Thiệu Giang | Phó Trưởng Công an | 7/2005 | 6/2020 | 10 | 6 | 1.310 | 15 | 19.650 | Trừ 4 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 9 | Trần Lương Bình | 1962 | Xã Thiệu Tiến | Công an viên | 9/1994 | 5/2020 | 25 | 9 | 783 | 37,5 | 29.363 |  |
| 10 | Hoàng Đình Tuyển | 1962 | Xã Thiệu Tiến | Công an viên | 06/1996 | 5/2020 | 24 | 0 | 783 | 36 | 28.188 |  |
| 11 | Nguyễn Đình Chính | 1963 | Xã Thiệu Giao | Công an viên | 01/2004 | 3/2020 | 16 | 3 | 776 | 24 | 18.624 |  |
| 12 | Lê Văn Xuân | 1958 | Xã Thiệu Giao | Công an viên | 01/1997 | 12/2013 | 17 | 0 | 461 | 25,5 | 11.756 |  |
| 13 | Nguyễn Hữu Then | 1960 | Xã Thiệu Giao | Công an viên | 08/2000 | 3/2020 | 19 | 8 | 776 | 28,5 | 22.116 |  |
| 14 | Nguyễn Thanh Xuân | 1962 | Xẫ Thiệu Hòa | Công an viên | 01/1999 | 01/2020 | 21 | 1 | 769 | 31,5 | 24.224 |  |
| 15 | Lê Viết Hùng | 1962 | Xẫ Thiệu Hòa | Phó Trưởng Công an | 01/1996 | 02/2020 | 20 | 0 | 1.287 | 30 | 38.610 | Trừ 4 năm 2 tháng tham gia BHXH |
| 16 | Nguyễn Quốc Võ | 1955 | Xã Thiệu Long | Công an viên | 09/2004 | 02/2020 | 15 | 6 | 772 | 22,5 | 17.370 |  |
| 17 | Đỗ Hữu Hồ | 1966 | Xã Thiệu Long | Công an viên | 09/2004 | 02/2020 | 15 | 6 | 772 | 22,5 | 17.370 |  |
| 18 | Tô Đình Dương | 1965 | Thị trấn Thiệu Hóa | Công an viên | 09/1989 | 12/2019 | 30 | 4 | 766 | 45 | 34.470 |  |
| 19 | Nguyễn Quán Bằng | 1973 | Thị trấn Thiệu Hóa | Công an viên | 9/1999 | 12/2019 | 20 | 4 | 766 | 30 | 22.980 |  |
| 20 | Nguyễn Quán Thanh | 1963 | Thị trấn Thiệu Hóa | Công an viên | 7/1993 | 12/2019 | 26 | 6 | 766 | 39 | 29.874 |  |
| 21 | Lê Xuân Chi | 1981 | Thị trấn Thiệu Hóa | Công an viên | 7/2004 | 12/2019 | 15 | 6 | 766 | 22,5 | 17.235 |  |
| 22 | Hoàng Xuân Kế | 1960 | Thị trấn Thiệu Hóa | Công an viên | 01/1986 | 12/2019 | 34 | 0 | 766 | 51 | 39.066 |  |
| 23 | Hoàng Văn Dũng | 1963 | Thị trấn Thiệu Hóa | Công an viên | 01/2000 | 12/2019 | 20 | 0 | 766 | 30 | 22.980 |  |
| 24 | Lê Văn Thành | 1964 | Thị trấn Thiệu Hóa | Công an viên | 01/1987 | 12/2019 | 33 | 0 | 766 | 49,5 | 37.917 |  |
| 25 | Lê Chí Thanh | 1960 | Thị trấn Thiệu Hóa | Công an viên | 01/1998 | 12/2019 | 22 | 0 | 766 | 33 | 25.278 |  |
| 26 | Nguyễn Văn Thuận | 1977 | Thị trấn Thiệu Hóa | Công an viên | 5/2004 | 12/2019 | 15 | 8 | 766 | 22,5 | 17.235 |  |
| 27 | Nguyễn Hữu An | 1970 | Thị trấn Thiệu Hóa | Công an viên | 01/2003 | 12/2019 | 17 | 0 | 766 | 25,5 | 19.533 |  |
| 28 | Nguyễn Duy Huấn | 1966 | Xã Thiệu Chính | Phó Trưởng Công an | 4/1995 | 4/2017 | 20 | 9 | 1.139 | 30 | 34.170 | Trừ 1 năm 4 tháng tham gia BHXH |
| 29 | Lê Trung Kiên | 1973 | Xã Thiệu Công | Phó Trưởng Công an | 01/2000 | 12/2019 | 16 | 48 | 1.276 | 24 | 7.644 | Trừ 4 năm tham gia BHXH; Tổng trợ cấp 30.624 đồng (đã nhận tại QĐ số 406/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 là 22.980 đồng; bổ sung đợt này là 7.644 đồng) |
| **IX** | **Huyện Vĩnh Lộc** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **792.810** |  |
| 1 | Nguyễn Xuân Vĩnh | 1960 | Xã Vĩnh Hòa | Phó Trưởng Công an | 3/1990 | 6/2020 | 30 | 4 | 1.310 | 45 | 58.950 | Không tham gia BHXH |
| 2 | Lưu Bá Thám | 1960 | Xã Vĩnh Hòa | Công an viên | 1/1989 | 7/2020 | 31 | 7 | 789 | 46,5 | 36.689 |  |
| 3 | Trần Văn Binh | 1974 | Xã Vĩnh Hòa | Công an viên | 1/2004 | 7/2020 | 16 | 7 | 789 | 24 | 18.936 |  |
| 4 | Trịnh Đức Hoành | 1963 | Xã Vĩnh Hòa | Công an viên | 1/2000 | 7/2020 | 20 | 7 | 789 | 30 | 23.670 |  |
| 5 | Nguyễn Văn Thiện | 1970 | Xã Vĩnh Hòa | Công an viên | 1/2004 | 7/2020 | 16 | 7 | 789 | 24 | 18.936 |  |
| 6 | Hoàng Đăng Khoa | 1965 | Xã Vĩnh Hòa | Công an viên | 1/2004 | 7/2020 | 16 | 7 | 789 | 24 | 18.936 |  |
| 7 | Triệu Hùng Mẫn | 1967 | Xã Vĩnh Tiến | Công an viên | 4/1998 | 11/2020 | 22 | 8 | 803 | 33 | 26.499 |  |
| 8 | Nguyễn Văn Minh | 1968 | Xã Vĩnh Tiến | Công an viên | 9/1998 | 11/2020 | 22 | 3 | 803 | 33 | 26.499 |  |
| 9 | Phạm Xuân Bắc | 1959 | Xã Vĩnh Tiến | Công an viên | 10/1994 | 11/2020 | 26 | 0 | 803 | 39 | 31.317 |  |
| 10 | Lê Hữu Duyến | 1973 | Xã Vĩnh Tiến | Công an viên | 9/1999 | 11/2020 | 21 | 3 | 803 | 31,5 | 25.295 |  |
| 11 | Trịnh Hùng Dũng | 1976 | Xã Vĩnh Tiến | Công an viên | 2/2005 | 11/2020 | 15 | 10 | 803 | 22,5 | 18.068 |  |
| 12 | Nguyễn Ngọc Xây | 1973 | Xã Vĩnh Long | Công an viên | 3/1999 | 7/2020 | 21 | 5 | 789 | 31,5 | 24.854 |  |
| 13 | Nguyễn Ngọc Viện | 1962 | Xã Vĩnh Long | Công an viên | 3/1999 | 7/2020 | 21 | 5 | 789 | 31,5 | 24.854 |  |
| 14 | Quách Văn Chiều | 1967 | Xã Vĩnh Long | Công an viên | 2/1998 | 7/2020 | 22 | 6 | 789 | 33 | 26.037 |  |
| 15 | Hà Văn Hùng | 1965 | Xã Vĩnh Long | Công an viên | 2/1993 | 7/2020 | 27 | 6 | 789 | 40,5 | 31.955 |  |
| 16 | Nguyễn Trí Thanh | 1977 | Xã Vĩnh Long | Công an viên | 5/2000 | 7/2020 | 20 | 3 | 789 | 30 | 23.670 |  |
| 17 | Trịnh Văn Oánh | 1965 | Xã Vĩnh Long | Công an viên | 4/1994 | 7/2020 | 26 | 4 | 789 | 39 | 30.771 |  |
| 18 | Đặng Thanh Hiền | 1965 | Xã Vĩnh Long | Công an viên | 1/1996 | 7/2020 | 24 | 7 | 789 | 36 | 28.404 |  |
| 19 | Nguyễn Văn Hải | 1962 | Xã Vĩnh Long | Công an viên | 2/1997 | 7/2020 | 23 | 6 | 789 | 34,5 | 27.221 |  |
| 20 | Phạm Văn Huấn | 1960 | Xã Vĩnh Long | Công an viên | 2/1998 | 7/2020 | 22 | 6 | 789 | 33 | 26.037 |  |
| 21 | Trịnh Viết Huynh | 1974 | Xã Vĩnh Long | Phó Trưởng Công an | 3/1999 | 6/2020 | 16 | 10 | 1.310 | 24 | 31.440 | Trừ 4 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 22 | Hà Văn Oai | 1964 | Xã Vĩnh Long | Phó Trưởng Công an | 3/1993 | 6/2020 | 22 | 10 | 1.310 | 33 | 43.230 | Trừ 4 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 23 | Phạm Hữu Đương | 1969 | Xã Vĩnh Quang | Công an viên | 1/2003 | 5/2020 | 15 | 9 | 783 | 22,5 | 17.618 |  |
| 24 | Bùi Văn Nhiệm | 1964 | Xã Vĩnh Quang | Công an viên | 1/1996 | 5/2020 | 24 | 5 | 783 | 36 | 28.188 |  |
| 25 | Đỗ Văn Phương | 1967 | Xã Vĩnh Hưng | Phó Trưởng Công an | 1/2002 | 6/2020 | 5 | 1 | 1.310 | 7,5 | 9.825 | Trừ 13 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 26 | Hoàng Văn Xuyên | 1977 | Xã Vĩnh Hưng | Phó Trưởng Công an | 1/2002 | 4/2019 | 14 | 0 | 1.234 | 21 | 25.914 | Trừ 3 năm 4 tháng tham gia BHXH |
| 27 | Nguyễn Ban Mai | 1965 | Xã Minh Tân | Phó Trưởng Công an | 5/2000 | 6/2020 | 15 | 8 | 1.250 | 22,5 | 28.125 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 28 | Trịnh Xuân Quyết | 1980 | Xã Vĩnh Phúc | Phó Trưởng Công an | 2/2005 | 02/2020 | 10 | 11 | 1.142 | 15 | 17.130 | Trừ 4 năm 2 tháng tham gia BHXH |
| 29 | Hoàng Văn Mạnh | 1969 | Xã Vĩnh Thịnh | Phó Trưởng Công an | 2/2002 | 12/2019 | 13 | 11 | 1.276 | 19,5 | 24.882 | Trừ 3 năm 4 tháng tham gia BHXH |
| 30 | Trần Công Trình | 1975 | Xã Vĩnh Thịnh | Công an viên | 3/2004 | 6/2020 | 16 | 4 | 786 | 24 | 18.864 |  |
| **X** | **Huyện Thạch Thành** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **114.816** |  |
| 1 | Bùi Văn Bảng | 1963 | Xã Thành Tâm | Phó Trưởng Công an | 6/1986 | 9/2020 | 5 | 10 | 1.372 | 7,5 | 10.290 | Trừ 28 năm 6 tháng tham gia BHXH (từ 4/1992 đến 9/2020) |
| 2 | Bùi Văn Tân | 1975 | Xã Thành An | Phó Trưởng Công an | 9/2004 | 3/2020 | 11 | 4 | 1.293 | 16,5 | 21.335 | Trừ 4 năm 3 tháng tham gia BHXH |
| 3 | Bùi Văn Nghị | 1963 | Xã Thành An | Công an viên | 5/2002 | 6/2020 | 18 | 2 | 783 | 27 | 21.141 |  |
| 4 | Bùi Trung Tuyến | 1968 | Xã Thành An | Công an viên | 9/2004 | 6/2020 | 15 | 10 | 786 | 22,5 | 17.685 |  |
| 5 | Lưu Khắc Tuận | 1957 | Xã Thành Hưng | Công an viên | 5/2000 | 4/2021 | 21 | 0 | 852 | 31,5 | 26.838 |  |
| 6 | Trương Văn Hiệp | 1970 | Xã Thành Mỹ | Công an viên | 9/2004 | 4/2020 | 15 | 8 | 779 | 22,5 | 17.528 |  |
| **XI** | **Huyện Cẩm Thủy** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **298.907** |  |
| 1 | Trương Công Chiến | 1981 | Xã Cẩm Quý | Phó Trưởng Công an | 01/2001 | 5/2020 | 15 | 0 | 1.304 | 22,5 | 29.340 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 2 | Lê Thành Long | 1975 | Xã Cẩm Ngọc | Phó Trưởng Công an | 9/2000 | 5/2020 | 15 | 4 | 1.304 | 22,5 | 29.340 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 3 | Vùi Văn Hằng | 1979 | Xã Cẩm Phú | Phó Trưởng Công an | 3/2002 | 5/2020 | 13 | 10 | 1.304 | 19,5 | 25.428 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 4 | Trần Việt Dũng | 1982 | xã Cẩm Tân | Phó Trưởng Công an | 4/2004 | 5/2020 | 11 | 9 | 1.304 | 16,5 | 21.516 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 5 | Phạm Thăng Long | 1962 | Xã Cẩm Thạch | Công an viên | 6/2004 | 5/2020 | 16 | 4 | 783 | 24 | 18.792 |  |
| 6 | Lê Ngọc Hạnh | 1965 | Xã Cẩm Tân | Công an viên | 6/2004 | 02/2020 | 15 | 6 | 772 | 22,5 | 17.370 |  |
| 7 | Phạm Đức Thuận | 1956 | Xã Cẩm Bình | Công an viên | 02/2000 | 01/2016 | 16 | 0 | 627 | 24 | 15.048 |  |
| 8 | Cao Huy Chương | 1956 | Xã Cẩm Bình | Công an viên | 5/1983 | 10/2010 | 27 | 0 | 192 | 40,5 | 7.776 |  |
| 9 | Quách Hồng Hải | 1964 | Xã Cẩm Bình | Công an viên | 5/1993 | 02/2019 | 25 | 10 | 736 | 37,5 | 27.600 |  |
| 10 | Vũ Văn Nghị | 1966 | Xã Cẩm Bình | Công an viên | 12/1997 | 5/2016 | 18 | 6 | 641 | 27 | 17.307 |  |
| 11 | Dương Văn Định | 1980 | Xã Cẩm Liên | Công an viên | 4/2001 | 4/2020 | 19 | 1 | 779 | 28,5 | 22.202 |  |
| 12 | Phạm Văn Quân | 1967 | Xã Cẩm Liên | Công an viên | 5/2001 | 4/2020 | 19 | 0 | 779 | 28,5 | 22.202 |  |
| 13 | Dương Hồng Hạnh | 1963 | Thị trấn Tân Phong | Công an viên | 01/2000 | 01/2020 | 20 | 1 | 769 | 30 | 23.070 |  |
| 14 | Cù Huy Thường | 1962 | Thị trấn Tân Phong | Công an viên | 4/2000 | 01/2020 | 19 | 10 | 769 | 28,5 | 21.917 |  |
| **XII** | **Huyện Ngọc Lặc** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **750.737** |  |
| 1 | Phạm Văn Bình | 1981 | Xã Đồng Thịnh | Công an viên | 11/2004 | 11/2021 | 17 | 1 | 840 | 25,5 | 21.420 |  |
| 2 | Lê Văn Cử | 1965 | Thị trấn Ngọc Lặc | Phó Trưởng Công an | 09/2004 | 12/2019 | 11 | 4 | 1.276 | 16,5 | 21.054 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 3 | Phạm Văn Diệu | 1981 | Thị trấn Ngọc Lặc | Phó Trưởng Công an | 11/2004 | 12/2019 | 11 | 2 | 1.276 | 16,5 | 21.054 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 4 | Bùi Văn Khánh | 1965 | Xã Mỹ Tân | Phó Trưởng Công an | 01/2000 | 6/2020 | 16 | 0 | 1.310 | 24 | 31.440 | Trừ 4 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 5 | Phạm Văn Bình | 1979 | Xã Thạch Lập | Phó Trưởng Công an | 09/2004 | 6/2020 | 11 | 4 | 1.310 | 16,5 | 21.615 | Trừ 4 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 6 | Phạm Văn Tùng | 1981 | Xã Phúc Thịnh | Phó Trưởng Công an | 11/2003 | 6/2020 | 12 | 2 | 1.310 | 18 | 23.580 | Trừ 4 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 7 | Nguyễn Văn Cần | 1981 | Xã Kiên Thọ | Phó Trưởng Công an | 08/2004 | 9/2019 | 11 | 5 | 1.259 | 16,5 | 20.774 | Trừ 3 năm 9 tháng tham gia BHXH |
| 8 | Bùi Văn Sơn | 1983 | Xã Kiên Thọ | Phó Trưởng Công an | 06/2004 | 6/2020 | 11 | 7 | 1.310 | 16,5 | 21.615 | Trừ 4 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 9 | Nguyễn Cao Khang | 1962 | Thị trấn Ngọc Lặc | Công an viên | 02/1990 | 12/2019 | 29 | 11 | 766 | 43,5 | 33.321 |  |
| 10 | Dương Đình Tiến | 1959 | Thị trấn Ngọc Lặc | Công an viên | 04/1999 | 12/2019 | 20 | 9 | 766 | 30 | 22.980 |  |
| 11 | Phạm Văn Giao | 1960 | Thị trấn Ngọc Lặc | Công an viên | 01/2002 | 12/2019 | 18 | 0 | 766 | 27 | 20.682 |  |
| 12 | Phạm Văn Thủy | 1966 | Thị trấn Ngọc Lặc | Công an viên | 05/2000 | 12/2019 | 19 | 8 | 766 | 28,5 | 21.831 |  |
| 13 | Quách Gia Quốc | 1960 | Thị trấn Ngọc Lặc | Công an viên | 05/2000 | 12/2019 | 19 | 8 | 766 | 28,5 | 21.831 |  |
| 14 | Phạm Văn Hoàng | 1963 | Thị trấn Ngọc Lặc | Công an viên | 07/1999 | 12/2019 | 20 | 6 | 766 | 30 | 22.980 |  |
| 15 | Bùi Văn Tứ | 1959 | Xã Ngọc Trung | Công an viên | 04/2000 | 01/2019 | 18 | 10 | 733 | 27 | 19.791 |  |
| 16 | Quách Văn Ngọc | 1971 | Xã Ngọc Trung | Công an viên | 10/2002 | 3/2020 | 17 | 6 | 776 | 25,5 | 19.788 |  |
| 17 | Phạm Văn Hải | 1977 | Xã Thúy Sơn | Công an viên | 06/2004 | 3/2020 | 15 | 10 | 776 | 22,5 | 17.460 |  |
| 18 | Lường Hoài Thu | 1975 | Xã Phùng Minh | Công an viên | 01/2004 | 4/2019 | 15 | 4 | 740 | 22,5 | 16.650 |  |
| 19 | Lê Văn Khoát | 1969 | Xã Phùng Minh | Công an viên | 01/2004 | 4/2019 | 15 | 4 | 740 | 22,5 | 16.650 |  |
| 20 | Lê Văn Viễn | 1968 | Xã Phùng Giáo | Công an viên | 02/2000 | 9/2020 | 20 | 8 | 796 | 30 | 23.880 |  |
| 21 | Phạm Hùng Chiến | 1966 | Xã Quang Trung | Công an viên | 04/2005 | 4/2020 | 15 | 1 | 779 | 22,5 | 17.528 |  |
| 22 | Lương Văn Đệ | 1964 | Xã Quang Trung | Công an viên | 05/2004 | 4/2020 | 16 | 0 | 779 | 24 | 18.696 |  |
| 23 | Phạm Minh Dương | 1974 | Xã Thạch Lập | Công an viên | 05/2003 | 3/2020 | 16 | 11 | 776 | 24 | 18.624 |  |
| 24 | Phạm Xuân Thủy | 1962 | Xã Thạch Lập | Công an viên | 06/2000 | 3/2020 | 19 | 10 | 776 | 28,5 | 22.116 |  |
| 25 | Trịnh Long Biên | 1966 | Xã Thạch Lập | Công an viên | 05/2000 | 3/2020 | 19 | 11 | 776 | 28,5 | 22.116 |  |
| 26 | Trương Công Năng | 1958 | Xã Thạch Lập | Công an viên | 05/2000 | 3/2020 | 19 | 11 | 776 | 28,5 | 22.116 |  |
| 27 | Bùi Văn Nga | 1965 | Xã Thạch Lập | Công an viên | 05/2000 | 3/2020 | 19 | 11 | 776 | 28,5 | 22.116 |  |
| 28 | Quách Công Thanh | 1968 | Xã Thạch Lập | Công an viên | 05/2000 | 3/2020 | 19 | 11 | 776 | 28,5 | 22.116 |  |
| 29 | Lê Hồng Phước | 1962 | Xã Ngọc Liên | Công an viên | 04/1994 | 3/2020 | 26 | 0 | 776 | 39 | 30.264 |  |
| 30 | Dư Văn Gắng | 1953 | Xã Ngọc Liên | Công an viên | 04/1994 | 3/2020 | 26 | 0 | 776 | 39 | 30.264 |  |
| 31 | Phạm Thúc An | 1969 | Xã Ngọc Liên | Công an viên | 10/2002 | 3/2020 | 17 | 6 | 776 | 25,5 | 19.788 |  |
| 32 | Phạm Văn Thử | 1962 | Xã Đồng Thịnh | Công an viên | 02/2000 | 5/2020 | 20 | 4 | 783 | 30 | 23.490 |  |
| 33 | Bùi Ngọc Luận | 1961 | Xã Đồng Thịnh | Công an viên | 02/2000 | 5/2020 | 20 | 4 | 783 | 30 | 23.490 |  |
| 34 | Lưỡng Bình Định | 1963 | Xã Đồng Thịnh | Công an viên | 11/2004 | 5/2020 | 15 | 7 | 783 | 22,5 | 17.618 |  |
| **XIII** | **Huyện Như Thanh** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **313.196** |  |
| 1 | Lê Văn Hùng | 1966 | Xã Phú Nhuận | Công an viên | 5/2003 | 4/2020 | 17 | 0 | 779 | 25,5 | 19.865 |  |
| 2 | Vương Bá Hùng | 1965 | Xã Xuân Khang | Công an viên | 4/2000 | 5/2020 | 20 | 2 | 783 | 30 | 23.490 |  |
| 3 | Trương Văn Lý | 1965 | Xã Phượng Nghi | Công an viên | 6/2001 | 4/2020 | 18 | 11 | 779 | 27 | 21.033 |  |
| 4 | Trương Văn Thẳm | 1962 | Xã Phượng Nghi | Công an viên | 01/2000 | 4/2019 | 19 | 4 | 740 | 28,5 | 21.090 |  |
| 5 | Lương Ngọc Sâm | 1968 | Xã Thanh Kỳ | Công an viên | 10/1999 | 4/2019 | 19 | 7 | 740 | 28,5 | 21.090 |  |
| 6 | Lê Trọng bốn | 1963 | Thị trấn Bến Sung | Công an viên | 10/2002 | 12/2019 | 17 | 3 | 766 | 25,5 | 19.533 |  |
| 7 | Đỗ Văn Thoa | 1961 | Thị trấn Bến Sung | Công an viên | 7/2002 | 12/2019 | 17 | 6 | 766 | 25,5 | 19.533 |  |
| 8 | Trần Văn Việt | 1952 | Thị trấn Bến Sung | Công an viên | 10/2002 | 12/2019 | 17 | 3 | 766 | 25,5 | 19.533 |  |
| 9 | Nguyễn Trọng Cường | 1954 | Thị trấn Bến Sung | Công an viên | 6/2000 | 12/2019 | 19 | 7 | 766 | 28,5 | 21.831 |  |
| 10 | Vi Văn Ánh | 1975 | Xã Cán Khê | Công an viên | 4/2001 | 4/2020 | 19 | 1 | 779 | 28,5 | 22.202 |  |
| 11 | Lê Sỹ Phương | 1966 | Xã Cán Khê | Công an viên | 5/1999 | 4/2020 | 21 | 0 | 779 | 31,5 | 24.539 |  |
| 12 | Lê Viết Thế | 1972 | Xã Cán Khê | Công an viên | 7/2002 | 4/2020 | 17 | 10 | 779 | 25,5 | 19.865 |  |
| 13 | Lê Thế Công | 1972 | Xã Cán Khê | Công an viên | 7/2004 | 4/2020 | 15 | 10 | 779 | 22,5 | 17.528 |  |
| 14 | Lê Sỹ Huy | 1964 | Xã Cán Khê | Công an viên | 5/1999 | 4/2020 | 21 | 0 | 779 | 31,5 | 24.539 |  |
| 15 | Hà Văn Nguyền | 1975 | Xã Cán Khê | Công an viên | 5/2005 | 4/2020 | 15 | 0 | 779 | 22,5 | 17.528 |  |
| **XIV** | **Huyện Bá Thước** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **53.213** |  |
| 1 | Bùi Hoàng Thơm | 1974 | Xã Điền Hà | Công an viên | 8/2004 | 5/2020 | 15 | 10 | 783 | 22,5 | 17.618 |  |
| 2 | Bùi Văn Chiến | 1971 | Xã Điền Hà | Công an viên | 8/2005 | 8/2020 | 15 | 1 | 793 | 22,5 | 17.843 |  |
| 3 | Hà Văn Lưu | 1985 | Xã Lũng Cao | Công an viên | 01/2005 | 7/2020 | 15 | 7 | 789 | 22,5 | 17.753 |  |
| **XV** | **Huyện Quan Hóa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **512.330** |  |
| 1 | Hà Văn Toán | 1959 | Thị trấn Hồi Xuân | Công an viên | 5/2000 | 02/2020 | 19 | 10 | 772 | 28,5 | 22.002 |  |
| 2 | Vi Văn Đanh | 1960 | Thị trấn Hồi Xuân | Công an viên | 5/2000 | 02/2020 | 19 | 10 | 772 | 28,5 | 22.002 |  |
| 3 | Đào Ngọc Minh | 1967 | Thị trấn Hồi Xuân | Công an viên | 12/2004 | 02/2020 | 15 | 3 | 772 | 22,5 | 17.370 |  |
| 4 | Lê Ngọc Sơn | 1959 | Thị trấn Hồi Xuân | Công an viên | 5/2000 | 02/2020 | 19 | 10 | 772 | 28,5 | 22.002 |  |
| 5 | Nguyễn Xuân Thủy | 1958 | Thị trấn Hồi Xuân | Công an viên | 01/2005 | 02/2020 | 15 | 2 | 772 | 22,5 | 17.370 |  |
| 6 | Phạm Trung Thu | 1965 | Xã Phú Xuân | Công an viên | 5/2000 | 5/2016 | 16 | 1 | 641 | 24 | 15.384 |  |
| 7 | Phạm Hồng Ngoát | 1964 | Xã Phú Xuân | Phó Trưởng Công an | 5/2000 | 6/2020 | 15 | 8 | 1.340 | 22,5 | 30.150 | Trừ 4 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 8 | Hà Ngọc Phỉnh | 1967 | Xã Phú Xuân | Công an viên | 3/2000 | 01/2016 | 15 | 11 | 627 | 22,5 | 14.108 | Bổ sung kê khai phụ cấp 60 tháng |
| 9 | Hà Văn Hứng | 1983 | Xã Phú Nghiêm | Phó Trưởng Công an | 4/2001 | 6/2020 | 14 | 9 | 1.340 | 21 | 28.140 | Trừ 4 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 10 | Cao Văn Thập | 1970 | Xã Phú Nghiêm | Công an viên | 7/2002 | 6/2020 | 18 | 0 | 786 | 27 | 21.222 |  |
| 11 | Phạm Bá Đương | 1967 | Xã Phú Nghiêm | Phó Trưởng Công an | 5/2000 | 6/2020 | 15 | 8 | 1.340 | 22,5 | 30.150 | Trừ 4 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 12 | Hà Minh Yêu | 1965 | Xã Phú Thanh | Phó Trưởng Công an | 02/2000 | 6/2020 | 15 | 11 | 1.340 | 22,5 | 30.150 | Trừ 4 năm 6 tháng tham gia BHXH |
| 13 | Hà Thanh Dững | 1962 | Xã Phú Thanh | Công an viên | 02/2000 | 3/2020 | 20 | 2 | 776 | 30 | 23.280 |  |
| 14 | Lương Duy Nhất | 1962 | Xã Phú Thanh | Công an viên | 02/2000 | 12/2018 | 18 | 11 | 731 | 27 | 19.737 |  |
| 15 | Ngân Văn Dơn | 1965 | Xã Nam Tiến | Công an viên | 5/2000 | 10/2018 | 18 | 6 | 726 | 27 | 19.602 |  |
| 16 | Hà Văn Cơn | 1964 | Xã Nam Tiến | Công an viên | 5/2000 | 10/2018 | 18 | 6 | 726 | 27 | 19.602 |  |
| 17 | Lộc Tiến Dũng | 1962 | Xã Nam Tiến | Công an viên | 5/2000 | 10/2018 | 18 | 6 | 726 | 27 | 19.602 |  |
| 18 | Lò Văn Khôi | 1977 | Xã Nam Tiến | Công an viên | 5/2000 | 9/2017 | 17 | 5 | 696 | 25,5 | 17.748 |  |
| 19 | Nguyễn Văn Phước | 1965 | Xã Trung Sơn | Phó Trưởng Công an | 6/2000 | 11/2019 | 15 | 7 | 1.270 | 22,5 | 28.575 | Trừ 3 năm 11 tháng tham gia BHXH |
| 20 | Phạm Mạnh Hưng | 1966 | Xã Trung Sơn | Công an viên | 02/2005 | 02/2020 | 15 | 1 | 772 | 22,5 | 17.370 |  |
| 21 | Lò Văn Toán | 1964 | Xã Hiền Chung | Phó Trưởng Công an | 5/2000 | 10/2019 | 15 | 8 | 1.265 | 22,5 | 28.463 | Trừ 3 năm 10 tháng tham gia BHXH |
| 22 | Hoàng Văn Quỳnh | 1962 | Xaã Thiên Phủ | Công an viên | 03/2004 | 3/2020 | 16 | 1 | 776 | 24 | 18.624 |  |
| 23 | Lương Xuân Hân | 1960 | Xã Phú Sơn | Công an viên | 7/2004 | 7/2019 | 15 | 1 | 749 | 22,5 | 16.853 |  |
| 24 | Lộc Văn Yểu | 1964 | Xã Hiền Kiệt | Công an viên | 01/2000 | 12/2014 | 15 | 0 | 570 | 22,5 | 12.825 |  |
| **XVI** | **Huyện Thường Xuân** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **604.823** |  |
| 1 | Lương Trung Thành | 1967 | Xã Xuân Thắng | Công an viên | 06/1999 | 10/2020 | 21 | 4 | 800 | 31,5 | 25.200 |  |
| 2 | Lương Xuân Hiệp | 1971 | Xã Xuân Thắng | Phó Trưởng Công an | 11/2004 | 5/2020 | 11 | 2 | 1.304 | 16,5 | 21.516 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 3 | Vi Đức Chung | 1967 | Xã Xuân Thắng | Công an viên | 6/1999 | 8/2018 | 19 | 3 | 721 | 28,5 | 20.549 |  |
| 4 | Hà Văn Tuyên | 1962 | Xã Tân Thành | Công an viên | 4/1996 | 11/2018 | 22 | 8 | 728 | 33 | 24.024 |  |
| 5 | Lương Văn Nhật | 1969 | Xã Tân Thành | Phó Trưởng Công an | 6/1997 | 5/2020 | 18 | 7 | 1.304 | 27 | 35.208 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 6 | Hà Huy Tập | 1962 | Xã Tân Thành | Công an viên | 5/1997 | 11/2018 | 21 | 0 | 728 | 31,5 | 22.932 |  |
| 7 | Lang Đức Hiệu | 1962 | Xã Yên Nhân | Công an viên | 2/2000 | 01/2016 | 16 | 10 | 627 | 24 | 15.048 |  |
| 8 | Lương Văn Xuân | 1972 | Xã Yên Nhân | Phó Trưởng Công an | 2/2005 | 5/2020 | 10 | 11 | 1.304 | 15 | 19.560 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 9 | Đỗ Ngọc Bình | 1964 | Xã Ngọc Phụng | Công an viên | 02/2002 | 10/2018 | 16 | 9 | 726 | 24 | 17.424 |  |
| 10 | Nguyễn Đăng Hồng | 1953 | Xã Ngọc Phụng | Công an viên | 01/1995 | 12/2016 | 22 | 0 | 668 | 33 | 22.044 |  |
| 11 | Lương Văn Trực | 1962 | Xã Ngọc Phụng | Công an viên | 09/2004 | 11/2020 | 16 | 3 | 803 | 24 | 19.272 |  |
| 12 | Lê Văn Tuất | 1970 | Xã Ngọc Phụng | Phó Trưởng Công an | 05/2004 | 5/2020 | 11 | 8 | 1.304 | 16,5 | 21.516 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 13 | Trương Văn Hợi | 1971 | Xã Xuân Lẹ | Công an viên | 10/1993 | 9/2018 | 25 | 0 | 724 | 37,5 | 27.150 |  |
| 14 | Cầm Bá Hoài | 1981 | Xã Xuân Lẹ | Công an viên | 04/2004 | 8/2020 | 16 | 5 | 793 | 24 | 19.032 |  |
| 15 | Lương Văn Trường | 1981 | Xã Xuân Lẹ | Phó Trưởng Công an | 04/2005 | 5/2020 | 11 | 3 | 1.304 | 16,5 | 21.516 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 16 | Cầm Bá Khải | 1970 | Xã Xuân Lẹ | Công an viên | 04/2004 | 8/2020 | 16 | 5 | 793 | 24 | 19.032 |  |
| 17 | Nguyễn Khắc Tâm | 1960 | Xã Thọ Thanh | Công an viên | 12/2005 | 12/2020 | 15 | 1 | 806 | 22,5 | 18.135 |  |
| 18 | Lang Văn Bảy | 1972 | Xã Luận Khê | Công an viên | 8/2005 | 8/2020 | 15 | 1 | 793 | 22,5 | 17.843 |  |
| 19 | Lang Văn Dựng | 1980 | Xã Luận Khê | Công an viên | 8/2005 | 8/2020 | 15 | 1 | 793 | 22,5 | 17.843 |  |
| 20 | Lang Xuân Phú | 1979 | Xã Luận Khê | Công an viên | 10/2001 | 8/2020 | 18 | 11 | 793 | 27 | 21.411 |  |
| 21 | Hoàng Văn Bình | 1963 | Xã Vạn Xuân | Công an viên | 04/1996 | 11/2018 | 22 | 8 | 728 | 33 | 24.024 |  |
| 22 | Lò Văn Ly | 1970 | Xã Vạn Xuân | Công an viên | 7/1996 | 7/2020 | 24 | 1 | 789 | 36 | 28.404 |  |
| 23 | Cầm Bá Đằng | 1969 | Thị trấn Thường Xuân | Công an viên | 01/2000 | 8/2018 | 18 | 8 | 721 | 27 | 19.467 |  |
| 24 | Lữ Xuân Thắng | 1976 | Thị trấn Thường Xuân | Công an viên | 01/2000 | 4/2016 | 16 | 4 | 638 | 24 | 15.312 |  |
| 25 | Mạch Quang Nghị | 1965 | Xã Xuân Dương | Công an viên | 9/1999 | 9/2020 | 21 | 0 | 796 | 31,5 | 25.074 |  |
| 26 | Lê Văn Nội | 1978 | Xã Xuân Dương | Phó Trưởng Công an | 05/2005 | 5/2020 | 10 | 7 | 1.304 | 15 | 19.560 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 27 | Phạm Văn Cương | 1973 | Xã Xuân Dương | Phó Trưởng Công an | 11/2001 | 5/2020 | 14 | 2 | 1.304 | 21 | 27.384 | Trừ 4 năm 5 tháng tham gia BHXH |
| 28 | Hà Văn Tý | 1975 | Xã Xuân Chinh | Công an viên | 11/2004 | 12/2020 | 16 | 2 | 806 | 24 | 19.344 |  |
| **XVII** | **Huyện Như Xuân** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **398.396** |  |
| 1 | Hoàng Văn Vinh | 1969 | Xã Thượng Ninh | Công an viên | 3/2000 | 7/2020 | 20 | 5 | 789 | 30 | 23.670 |  |
| 2 | Bùi Văn Huyền | 1970 | Xã Thượng Ninh | Công an viên | 3/2003 | 7/2020 | 17 | 5 | 789 | 25,5 | 20.120 |  |
| 3 | Cầm Bá Nguyên | 1959 | Xã Thượng Ninh | Công an viên | 6/2004 | 7/2020 | 16 | 2 | 789 | 24 | 18.936 |  |
| 4 | Quách Văn Biên | 1961 | Xã Thượng Ninh | Công an viên | 3/2000 | 7/2020 | 20 | 5 | 789 | 30 | 23.670 |  |
| 5 | Hoàng Xuân Sơn | 1963 | Xã Thượng Ninh | Công an viên | 3/2000 | 7/2020 | 20 | 5 | 789 | 30 | 23.670 |  |
| 6 | Trương Minh Long | 1964 | Xã Xuân Bình | Công an viên | 7/2004 | 7/2020 | 16 | 1 | 789 | 24 | 18.936 |  |
| 7 | Lô Văn Tưởng | 1963 | Xã Hóa Quỳ | Công an viên | 9/2004 | 3/2020 | 15 | 7 | 776 | 22,5 | 17.460 |  |
| 8 | Nguyễn Văn Thanh | 1966 | Xã Hóa Quỳ | Phó Trưởng Công an | 2/2000 | 12/2019 | 15 | 11 | 1.276 | 22,5 | 28.710 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 9 | Nguyễn Đình Y | 1970 | Xã Hóa Quỳ | Phó Trưởng Công an | 11/1998 | 12/2019 | 17 | 2 | 1.276 | 25,5 | 32.538 | Trừ 4 năm tham gia BHXH |
| 10 | Lê Phúc Chung | 1983 | Xã Hóa Quỳ | Phó Trưởng Công an | 9/2004 | 3/2020 | 11 | 4 | 1.293 | 16,5 | 21.335 | Trừ 4 năm 3 tháng tham gia BHXH |
| 11 | Lê Hải Thiên | 1965 | Xã Hóa Quỳ | Công an viên | 3/1999 | 3/2020 | 21 | 1 | 776 | 31,5 | 24.444 |  |
| 12 | Lê Đăng Đương | 1959 | Xã Bãi Trành | Công an viên | 3/2000 | 4/2020 | 20 | 2 | 779 | 30 | 23.370 |  |
| 13 | Nguyễn Vĩnh Thân | 1972 | Xã Bãi Trành | Công an viên | 7/2004 | 4/2020 | 15 | 10 | 779 | 22,5 | 17.528 |  |
| 14 | Lữ Văn Luyến | 1969 | Xã Bãi Trành | Công an viên | 3/2000 | 4/2020 | 20 | 2 | 779 | 30 | 23.370 |  |
| 15 | Lê Hữu Học | 1958 | Xã Cát Tân | Phó Trưởng Công an | 6/1996 | 12/2020 | 19 | 7 | 1.344 | 28,5 | 38.304 | Trừ 5 năm tham gia BHXH |
| 16 | Vi Đình Sơn | 1958 | Xã Thanh Quân | Phó Trưởng Công an | 7/1994 | 12/2020 | 21 | 6 | 1.344 | 31,5 | 42.336 | Trừ 5 năm tham gia BHXH |