|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GDĐT UÔNG BÍ **TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG**Số: 108/QĐ-THKĐ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Uông Bí, ngày 25 tháng 5 năm 2022* |

###  QUYẾT ĐỊNH

### Về việc công nhận Mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức, lao động năm học 2021-2022

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG**

*Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;*

*Căn cứ Quyết định số 9169/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Uông Bí về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Uông Bí*

*Căn cứ Công văn số 434/PGDĐT ngày 04/5/2022 của Phòng GD&ĐT thành phố về việc đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động và đánh giá chuẩn nghề nghiệp cuối năm học 2021-2022;*

*Căn cứ kết quả họp xét của Hội đồng đánh giá viên chức, lao động đơn vị.*

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1**. Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức, lao động Trường Tiểu học Kim Đồng năm học 2021-2022 *(có danh sách kèm theo).*

**Điều 2**. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức, lao động được sử dụng làm căn cứ để xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và thực hiện chế độ chính sách theo quy định.

**Điều 3**. Các ông, bà Tổ trưởng Chuyên môn, Tổ trưởng tổ văn phòng và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:** | **HIỆU TRƯỞNG**  |
| - Như Điều 3;- Lưu VT. | **Dương Thị Hồng Luyến** |

**KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI**

**VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022**

*(Kèm theo Quyết định số 25/QĐ-THKĐ ngày 25/5 /2022)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Kết quả đánh giá, xếp loại** |
| **Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ** | **Hoàn thành tốt nhiệm vụ** | **Hoàn thành nhiệm vụ** | **Không hoàn thành nhiệm vụ** |
|  | Dương Thị Bích Nhân | Giáo viên |  | x |  |  |
|  | Phạm Thị Đông | Giáo viên | x |  |  |  |
|  | Bùi Thanh Chung | Giáo viên |  | x |  |  |
|  | Lý Thị Phượng | Giáo viên | x |  |  |  |
|  | Nguyễn Thị Thanh Thùy | Giáo viên |  | x |  |  |
|  | Trần Thị Thương | Tổ trưởng tổ 4&5 | x |  |  |  |
|  | Đỗ Thị Hòa | Tổ trưởng tổ 1-2&3 | x |  |  |  |
|  | Lý Thị Thơm | Giáo viên |  | x |  |  |
|  | Nguyễn Thị Mai Lệ | Tổ phó tổ 1-2&3 | x |  |  |  |
|  | Ngô Thị Lan | Giáo viên |  | x |  |  |
|  | Nguyễn Thị Thùy | Giáo viên | x |  |  |  |
|  | Nguyễn Thị Miện | Tổ phó tổ 4&5 |  | x |  |  |
|  | Nguyễn Thúy Hằng Ninh | Giáo viên | x |  |  |  |
|  | Lưu Thị Lan Anh | Giáo viên |  | x |  |  |
|  | Nguyễn Thị Nga | Giáo viên |  | x |  |  |
|  | Lương Thị Thanh Linh | Giáo viên |  | x |  |  |
|  | Phạm Quỳnh Trang | Nhân viên kế toán |  | x |  |  |
|  | Nguyễn Thị Oanh | Nhân viên TB-TV |  | x |  |  |

 *Danh sách có 18 người.*