|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  **SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH**  **VÀ XÃ HỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**SỐ LIỆU**

**NGƯỞI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỈNH QUẢNG TRỊ**

*(Tính tại thời điểm ngày 30/6/2023 )*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đối tượng** | **Số lượng**  **(người)** | **Ghi chú** |
| *A* | *B* | *C* | *D* |
| 1 | Cán bộ lão thành cách mạng | 671 |  |
| 2 | Cán bộ tiền khởi nghĩa | 345 |  |
| 3 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến | 98 |  |
| 4 | Bà mẹ Việt Nam anh hùng | 2.857 |  |
| 5 | Liệt sĩ | 20.204 |  |
| 6 | Thương binh, người hưởng chính sách như Thương binh | 14.160 |  |
| 7 | Bệnh binh | 3.089 |  |
| 8 | Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học | 4.549 |  |
| 9 | Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày | 2.162 |  |
| 10 | Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế | 66.447 |  |
| 11 | Người có công giúp đỡ cách mạng | 14.364 |  |
|  | **Tổng số** | **120.946** |  |

\*\*\*