|  |  |
| --- | --- |
| LIÊN ĐÒAN LAO ĐỘNG QUẬN 9  **CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  LogoCongdoanSố : **14**/2015/ QĐ - CĐGD | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Quận 9 , ngày 15 tháng 8 năm 2015* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Công nhận danh hiệu “Công đòan cơ sở Vững mạnh”**

**Năm học 2014 – 2015.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

## *BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN 9*

Căn cứ quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26 tháng 05 năm 2004 của đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn.

Căn cứ vào Quyết định số 550/QĐ-LĐLĐ ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Liên đoàn Lao động thành phố.

Căn cứ chức năng quyền hạn của Ban Thường vụ Công đòan Giáo dục Quận 9.

Theo kết quả kiểm tra hoạt động công đoàn cơ sở và xét thi đua Năm học 2014 – 2015 của Ban Chấp hành Công đòan Giáo dục Quận 9 đối với Công đòan cơ sở trực thuộc.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Nay công nhận ***33*** Công đòan cơ sở đạt danh hiệu ***“Vững mạnh xuất sắc”*** và ***20***  Công đòan cơ sở đạt danh hiệu ***“Vững mạnh”*** năm học 2014 – 2015.

***(theo danh sách đính kèm).***

**Điều 2**: Mỗi đơn vị sẽ được nhận Giấy công nhận theo quy định của Qui chế Thi đua – Khen thưởng của hệ thống Công đoàn Việt Nam .

**Điều 2:** Ban Chấp hành Công đòan Giáo dục Quận và các đơn vị có tên trong danh sách tại *Điều 1* chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM.BAN THƯỜNG VỤ CĐGD**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

-LĐLĐ Q9

-Như điều 2

-Lưu.

**Hòang Hùng Nam**

*\*Các CĐCS in Quyết định ra rồi đem lên VP-CĐGD Quận để ký tên, đóng dấu lưu tại cơ sở.*

**DANH SÁCH CÔNG NHẬN**

**DANH HIỆU THI ĐUA CÔNG ĐÒAN CƠ SỞ**

**Năm học 2014 – 2015**

*( Đính kèm Quyết định số: 14 / 2015 /QĐ-CĐGD ngày 15 / 8 / 2015 )*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Ñôn vò** | **Xeáp loïai** | | | | **Ghi chuù** |
| **VMXS** | **VM** | **K** | **TB** |
|  | **COÂNG LAÄP :** |  |  |  |  |  |
| 1 | Phoøng Giaùo duïc ÑT |  | X |  |  |  |
| 2 | Tröôøng Boài döôõng GD | X |  |  |  |  |
| 3 | TT.KT Höôùng nghieäp |  | X |  |  |  |
| 4 | MN.Long Bình | X |  |  |  |  |
| 5 | MN.Taân Phuù | X |  |  |  |  |
| 6 | MN.Hieäp Phuù | X |  |  |  |  |
| 7 | MN.Phöôùc Bình | X |  |  |  |  |
| 8 | MN.Hoa Sen | X |  |  |  |  |
| 9 | MN.Vaøng Anh |  | X |  |  |  |
| 10 | MN.Long Tröôøng | X |  |  |  |  |
| 11 | MN.Sôn Ca | X |  |  |  |  |
| 12 | MN.Hoøang Yeán | X |  |  |  |  |
| 13 | MN.Phong Phuù | X |  |  |  |  |
| 14 | MN.Tröôøng Thaïnh | X |  |  |  |  |
| 15 | MG.Tuoåi Thô | X |  |  |  |  |
| 16 | MN.Hoa Lan |  |  | X |  |  |
| 17 | MG.Long Phöôùc | X |  |  |  |  |
| 18 | MN.Tuổi Hồng | X |  |  |  |  |
| 19 | MN.Tuổi Ngọc | X |  |  |  |  |
| 20 | MN.Tuổi Hoa | X |  |  |  |  |
| 21 | TH.Phước Bình |  | X |  |  |  |
| 22 | TH.Taï Uyeân | X |  |  |  |  |
| 23 | TH.Ñinh Tieân Hoøang | X |  |  |  |  |
| 24 | TH.Phuù Höõu | X |  |  |  |  |
| 25 | TH. Võ Văn Hát |  | X |  |  |  |
| 26 | TH.Long Thaïnh Myõ | X |  |  |  |  |
| 27 | TH.Hieäp Phuù |  | X |  |  |  |
| 28 | TH.Nguyeãn Minh Quang | X |  |  |  |  |
| 29 | TH.Phöôùc Thaïnh | X |  |  |  |  |
| 30 | TH.Tröông Vaên Thaønh | X |  |  |  |  |
| 31 | TH.Phong Phuù |  | X |  |  |  |
| 32 | TH.Long Phöôùc | X |  |  |  |  |
| 33 | TH.Taân Phuù | X |  |  |  |  |
| 34 | TH.Long Bình | **X** |  |  |  |  |
| 35 | TH.Tröôøng Thaïnh | X |  |  |  |  |
| 36 | TH. Bùi Văn Mới | X |  |  |  |  |
| **STT** | **Ñôn vò** | **Xeáp loïai** | | | | **Ghi chuù** |
|  |  | **VMXS** | **VM** | **K** | **TB** |  |
| 37 | TH.Lê Văn Việt |  | X |  |  |  |
| 38 | TH Nguyễn Văn Bá |  | X |  |  |  |
| 39 | THCS.Long Bình | X |  |  |  |  |
| 40 | THCS.Phöôùc Bình |  | X |  |  |  |
| 41 | THCS.Höng Bình | X |  |  |  |  |
| 42 | THCS.Hoa Lö |  | X |  |  |  |
| 43 | THCS. Đặng Tấn Tài | X |  |  |  |  |
| 44 | THCS. Traàn Quoác Toûan |  | X |  |  |  |
| 45 | THCS.Long Tröôøng |  | X |  |  |  |
| 46 | THCS.Long Phöôùc |  | X |  |  |  |
| 47 | THCS.Phuù Höõu |  | X |  |  |  |
| 48 | THCS.Taân Phuù |  | X |  |  |  |
| 49 | THCS.Tröôøng Thaïnh |  | X |  |  |  |
| 50 | THCS.Taêng Nhôn Phuù B |  | X |  |  |  |
|  | **NGOAØI COÂNG LAÄP :** |  |  |  |  |  |
| 51 | MN.Thanh Lòch |  |  | X |  |  |
| 52 | MN.Thoû Ngoïc |  |  | X |  |  |
| 53 | MN.Soùc Naâu |  | X |  |  |  |
| 54 | MN.Hoa Mai |  |  | X |  |  |
| 55 | MN.Sao Mai |  | X |  |  |  |
| 56 | MN.Hoa Hồng Đỏ | X |  |  |  |  |
| 57 | MN Ngô Thời Nhiệm | X |  |  |  |  |
| 58 | MN Bình Minh |  |  |  |  | Mới thành lập |
| 59 | MN Kiều Đàm |  |  |  |  | Mới thành lập |
| 60 | MN Rồng Vàng |  |  |  |  | Mới thành lập |
| 61 | MN Cậu Bé Gỗ |  |  |  |  | Mới thành lập |
| 62 | TT Ngoại ngữ Thiên Minh |  |  | X |  |  |

***TỔNG KẾT:***

***1-Caùc CÑCS thuoäc khu vöïc Coâng laäp :***

***-Xeáp loïai Vöõng maïnh xuaát saéc : 31 CÑCS***

***-Xeáp loïai Vöõng maïnh 18 CÑCS***

***-Xeáp loïai Khaù : 01 CÑCS***

***2-Caùc CÑCS thuoäc khu vöïc Ngoaøi coâng laäp :***

***-Xeáp loïai Vöõng maïnh xuaát saéc : 02 CÑCS***

***-Xeáp loïai Vöõng maïnh 02 CÑCS***

***-Xeáp loaïi Khaù : 04 CÑCS***

***-Không xếp loại: 04 CĐCS***