|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC QUẢNG BÌNH**Khoa/phòng:……………………………….** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN**

**HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM …..**

Vào hồi……ngày………….., tại khoa/phòng………............tổ chức họp bình xét, xếp loại thi đua, khen thưởng năm……..

**I. Thành phần gồm có:**

Chủ trì: Đ/c………………- Trưởng khoa/ phòng;

Thư ký: Đ/c………………- …………………….

Tổng số:………đ/c; Có mặt:………đ/c; Vắng:……….đ/c. (Lí do:…......….)

**II. Nội dung cuộc họp:**

**1. Phổ biến nội dung:**

- Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của đơn vị, khoa/ phòng……….tiến hành họp kiểm điểm và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cho cá nhân, tập thể khoa/ phòng….. năm 2022.

- Lấy ý kiến phát biểu của từng cá nhân bình xét thi đua, khen thưởng cho cá nhân, tập thể đủ điều kiện.

**2. Kết quả bình xét danh hiệu thi đua:**

*2.1. Đối với cá nhân:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu LĐTT** | **Đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở** | **Đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh** |
| 1 | Nguyễn Văn A | Trưởng khoa | x | x | x |
| 2 | Trần Văn B | Điều dưỡng | x |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- Không bình xét có: ……đ/c.

+ Đoàn Văn C (Lí do: Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ do có số ngày nghỉ vượt quá số ngày quy định);

+ Trần Đình D (Lí do: Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ do có kết quả học tập trung bình);

+ …………

*2.2. Đối với tập thể: Tập thể lao động tiên tiến/ Tập thể lao động xuất sắc.*

**3. Đề nghị khen thưởng:**

*3.1 Đối với cá nhân:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Đề nghị Giám đốc SYT tặng giấy khen***(15% của LĐTT)* | **Đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen** |
| 1 | Nguyễn Văn A | Trưởng khoa |  | x |
| 2 | Trần Văn B | Điều dưỡng | x |  |
| 3 |  |  |  |  |

*3.2. Đối với tập thể: Sở Y tế tặng giấy khen/ UBND tỉnh tặng bằng khen.*

**4. Đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm …** *(Năm tiếp theo)*

4.1 Danh hiệu thi đua:

- Cá nhân:

+ 100% cá nhân đạt danh hiệu LĐTT.

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:…….đ/c

+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:………đ/c

- Tập thể đạt danh hiệu Tập thể LĐTT/ Tập thể LĐXS.

4.2 Khen thưởng:

- Cá nhân:

+ Giấy khen Sở Y tế:………..đ/c

+ UBND tỉnh tặng Bằng khen:…………đ/c

- Tập thể: Sở Y tế tặng giấy khen/ UBND tỉnh tặng bằng khen*.*

Cuộc họp kết thúc vào hồi….h….

Biên bản được lập thành 02 bản (01 bản lưu tại khoa/phòng……..; 01 bản gửi phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp trình Hội đồng thi đua khen thưởng)./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CHỦ TỌA** |  | **THƯ KÝ** |

***Ghi chú:***

*- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 01 báo cáo thành tích, 01 đề tài, 01 tóm tắt đề tài*

*- Sở Y tế tặng giấy khen: + Cá nhân: 01 báo cáo thành tích;*

 *+ Tập thể: 02 báo cáo thành tích.*

*- UBND tỉnh tặng Bằng khen: + Cá nhân: 02 báo cáo thành tích;*

 *+ Tập thể: 02 báo cáo thành tích.*

**TỔNG HỢP SỐ QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG**

**1. Danh hiệu thi đua:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Năm** | **Danh hiệu thi đua** | **Cơ quan ban hành quyết định** |
| 2013 | Lao động tiên tiến | Quyết định số 08/QĐ-SYT ngày 15/01/2014 |
| 2013 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Quyết định số 09/QĐ-SYT ngày 15/01/2014 |
| 2014 | Lao động tiên tiến | Quyết định số 11/QĐ-SYT ngày 19/01/2015 |
| 2014 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Quyết định số 12/QĐ-SYT ngày 19/01/2015 |
| 2015 | Lao động tiên tiến | Quyết định số 39/QĐ-SYT ngày 25/01/2016 |
| 2015 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Quyết định số 40/QĐ-SYT ngày 25/01/2016 |
| 2016 | Lao động tiên tiến | Quyết định số 28/QĐ-SYT ngày 16/01/2017 |
| 2016 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Quyết định số 29/QĐ-SYT ngày 23/3/2017 |
| 2017 | Lao động tiên tiến | Quyết định số 57/QĐ-SYT ngày 26/01/2018 |
| 2017 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Quyết định số 58/QĐ-SYT ngày 26/01/2018 |
| 2018 | Lao động tiên tiến | Quyết định số 62/QĐ-SYT ngày 25/01/2019 |
| 2018 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Quyết định số 63/QĐ-SYT ngày 25/01/2019 |
| 2019 | Lao động tiên tiến | Quyết định số 42/QĐ-SYT ngày 20/01/2020 |
| 2019 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Quyết định số 41/QĐ-SYT ngày 20/01/2020 |
| 2020 | Lao động tiên tiến | Quyết định số 58/QĐ-SYT ngày 29/01/2021 |
| 2020 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Quyết định số 59/QĐ-SYT ngày 29/01/20121 |
| 2021 | Lao động tiên tiến | Quyết định số 127/QĐ-SYT ngày 15/01/2022 |
| 2021 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 15/01/2022 |

**2. Hình thức khen thưởng :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Năm** | **Hình thức khen thưởng** | **Cơ quan ban hành quyết định** |
| 2013 | Giấy khen Sở y tế | Quyết định số 10/QĐ-SYT ngày 15/01/2014 |
| 2014 | Giấy khen Sở y tế | Quyết định số 14/QĐ-SYT ngày 19/01/2015 |
| 2015 | Giấy khen Sở y tế | Quyết định số 41/QĐ-SYT ngày 25/01/2016 |
| 2016 | Giấy khen Sở y tế | Quyết định số 39/QĐ-SYT ngày 16/01/2017 |
| 2017 | Giấy khen Sở y tế | Quyết định số 59/QĐ-SYT ngày 26/01/2018 |
| 2018 | Giấy khen Sở y tế | Quyết định số 64/QĐ-SYT ngày 25/01/2019 |
| 2019 | Giấy khen Sở y tế | Quyết định số 58/QĐ-SYT ngày 20/01/2020 |
| 2020 | Giấy khen Sở y tế | Quyết định số 61/QĐ-SYT ngày 29/01/2021 |
| 2021 | Giấy khen Sở y tế | Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 15/1/2022 |