**Phụ lục**

**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ ĐÓN NHẬN CHỨNG NHẬN DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA**

*(kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày / /2023*

*của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự)*

***Tổng số: 349 đại biểu***

| **STT** | **Họ và tên** | **Chức vụ, CQ ĐV/địa chỉ** | **Số lượng** | | **Ghi chú** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Đại diện lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo Trung ương** | | | **05** | |  |
| 1 | Ông Lê Minh Hoan | Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 01 | |  | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Thể | Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương | 01 | |  | |
| 3 | Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | 01 | |  | |
| 4 | Đại diện lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa |  | 01 | |  | |
| 5 | Ông Lê Vĩnh Tân | Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy | 01 | |  | |
| **II** | **Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy** | | | **21** | |  |
| 1 | Ông Lê Quốc Phong | Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp | 01 | |  | |
| 2 | Ông Phan Văn Thắng | Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh | 01 | |  | |
| 3 | Ông Phạm Thiện Nghĩa | Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Tỉnh | 01 | |  | |
| 4 | Ông Lê Thành Công | Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Tỉnh | 01 | |  | |
| 5 | Ông Đinh Văn Dũng | Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy | 01 | |  | |
| 6 | Ông Trần Văn Cường | Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy | 01 | |  | |
| 7 | Bà Lê Thị Kim Loan | Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ | 01 | |  | |
| 8 | Ông Nguyễn Hữu Cương | Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Tỉnh | 01 | |  | |
| 9 | Ông Nguyễn Văn Hiểu | Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Tỉnh | 01 | |  | |
| 10 | Ông Nguyễn Văn Thi | Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Tỉnh | 01 | |  | |
| 11 | Ông Huỳnh Minh Tuấn | Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh | 01 | |  | |
| 12 | Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến | Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh | 01 | |  | |
| 13 | Ông Kiều Thế Lâm | Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh | 01 | |  | |
| 14 | Ông Trần Trí Quang | Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy thành phố Cao Lãnh | 01 | |  | |
| 15 | Ông Phạm Văn Chuẩn | Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Sa Đéc | 01 | |  | |
| 16 | Ông Lê Văn Luận | Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh | 01 | |  | |
| 17 | Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh |  | 01 | |  | |
| 18 | Văn phòng Tỉnh ủy |  | 01 | |  | |
| 19 | Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh |  | 01 | |  | |
| 20 | Ban Văn hóa Xã hội HĐND Tỉnh |  | 01 | |  | |
| 21 | Văn phòng UBND Tỉnh |  | 01 | |  | |
| **III** | **Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, tổ chức Chính trị xã hội, các Hội, Doanh nghiệp, Trường Chính trị, các trường Đại học, Cao đẳng** | | | **33** | |  |
| 1 | Sở VHTTDL |  | 01 | |  | |
| 2 | Sở Tài chính |  | 01 | |  | |
| 3 | Thanh tra Tỉnh |  | 01 | |  | |
| 4 | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | 01 | |  | |
| 5 | Sở Xây dựng |  | 01 | |  | |
| 6 | Sở Nội vụ |  | 01 | |  | |
| 7 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |  | 01 | |  | |
| 8 | Sở Tài nguyên và Môi trường |  | 01 | |  | |
| 9 | Sở Giao thông Vận tải |  | 01 | |  | |
| 10 | Sở Thông tin và Truyền thông |  | 01 | |  | |
| 11 | Sở Khoa học và Công nghệ |  | 01 | |  | |
| 12 | Sở Ngoại vụ |  | 01 | |  | |
| 13 | Sở Tư pháp |  | 01 | |  | |
| 14 | Sở Nông nghiệp và PTNT |  | 01 | |  | |
| 15 | Sở Công Thương |  | 01 | |  | |
| 16 | Sở Y tế |  | 01 | |  | |
| 17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |  | 01 | |  | |
| 18 | Bảo hiểm Xã hội Tỉnh |  | 01 | |  | |
| 19 | Kho bạc Nhà nước Tỉnh |  | 01 | |  | |
| 20 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tỉnh |  | 01 | |  | |
| 21 | Cục thuế Tỉnh |  | 01 | |  | |
| 22 | Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Tỉnh |  | 01 | |  | |
| 23 | Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh |  | 01 | |  | |
| 24 | Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh |  | 01 | |  | |
| 25 | Hội Khoa học Lịch sử Tỉnh |  | 01 | |  | |
| 26 | Hội Khuyến học Tỉnh |  | 01 | |  | |
| 27 | Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh |  | 01 | |  | |
| 28 | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp |  | 01 | |  | |
| 29 | Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp |  | 01 | |  | |
| 30 | Trường Chính trị Đồng Tháp |  | 01 | |  | |
| 31 | Trường Đại học Đồng Tháp |  | 01 | |  | |
| 32 | Trường CĐCĐ Đồng Tháp |  | 01 | |  | |
| 33 | Trường CĐ Y tế Đồng Tháp |  | 01 | |  | |
| **IV** | **Đại diện Trường trực Huyện ủy, Thành ủy,** **HĐND,** **UBND, MTTQ các huyện, thành phố trong Tỉnh** | | | **257** | |  |
| 1 | 11 huyện, thành phố: Mỗi địa phương 04 đại biểu |  | 44 | |  | |
| 2 | **Huyện Hồng Ngự:** |  | **213** | |  | |
|  | - Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Công an, Quân sự huyện, ngành dọc đóng trên địa bàn Huyện.  - Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.  - Hộ dệt choàng  - Đảng ủy, UBND, các đoàn thể và Nhân dân LKA  - ĐVTN của Huyện |  | 65  18  60  50  20 | |  | |
| **V** | **Đại diện lãnh đạo Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL** | | | **12** | |  |
| **VI** | **Lãnh đạo và phóng viên các cơ quan Thông tấn Báo chí, Đài PTTH Đồng Tháp** | | | **08** | |  |
| 1 | Đại diện lãnh đạo và Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp |  | 02 | |  | |
| 2 | Đại diện lãnh đạo và Phóng viên Báo Đồng Tháp |  | 02 | |  | |
| 3 | Đại diện lãnh đạo và viên chức Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh |  | 02 | |  | |
| 4 | Đại diện lãnh đạo và Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Đồng Tháp |  | 02 | |  | |
| **VII** | **Đại diện các Khu, điểm du lịch trên địa bàn Tỉnh** | | | **13** | |  |
| 1 | Khu Du lịch Tràm Chim |  | 01 | |  | |
| 2 | Khu du lịch Sinh thái Gáo Giồng |  | 01 | |  | |
| 3 | Khu du lịch Văn hóa Phương Nam |  | 01 | |  | |
| 4 | Hội quán Cùng nhau làm Du lịch |  | 10 | |  | |