**DANH SÁCH PHÂN BỔ KHEN THƯỞNG NĂM 2020**

**Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, các Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh**

**và các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh**

*(Kèm theo Công văn số:908****/*** *LĐLĐ, ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | **TÊN ĐƠN VỊ** | **TỔNG LIÊN ĐOÀN** | **LĐLĐ TỈNH** |
| **CỜ** | **BẰNG KHEN** | **CỜ** | **BẰNG KHEN** |
| **TẬP THỂ** | **CÁ NHÂN** | **TẬP THỂ** | **CÁ NHÂN** |
| **I** | **LĐLĐ HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ** *(Bao gồm cả: Hành chính sự nghiệp, SX- KD, xã, phường, thị trấn)* | **01** | **03** | **04** | **02** | **31** | **37** |
| 1 | LĐLĐ Thành phố Điện Biên Phủ  |  | 01 |  |  | 4 | 6 |
| 2 | LĐLĐ Thị xã Mường Lay  |  |  | 01 |  | 2 | 2 |
| 3 | LĐLĐ huyện Điện Biên  |  |  | 01 |  | 4 | 7 |
| 4 | LĐLĐ huyện Mường Chà  |  | 01 |  |  | 3 | 3 |
| 5 | LĐLĐ huyện Mường Nhé  |  |  | 01 |  | 2 | 3 |
| 6 | LĐLĐ huyện Tuần Giáo  | 01 |  |  |  | 4 | 4 |
| 7 | LĐLĐ huyện Mường Ảng  |  |  |  | 01 | 3 | 3 |
| 8 | LĐLĐ huyện Điện Biên Đông  |  |  | 01 |  | 3 | 3 |
| 9 | LĐLĐ huyện Tủa Chùa  |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 10 | LĐLĐ huyện Nậm Pồ |  | 01 |  | 01 | 3 | 3 |
| **II** | **CÔNG ĐOÀN NGÀNH, CĐ VIÊN CHỨC TỈNH** |  | **01** | **01** | **-** | **8** | **18** |
| 1 | Công đoàn ngành Y tế |  | 01 |  |  | 1 | 4 |
| 2 | Công đoàn Viên chức tỉnh |  |  | 01 |  | 7 | 14 |
| **III** | **CĐCS TRỰC THUỘC LĐLĐ TỈNH** |  |  |  |  | **6** |
| 1 | CĐCS Cơ quan LĐLĐ tỉnh |  |  |  |  | 4 |
| 2 | CĐCS Hải Quan tỉnh |  |  |  | 1 |
| 3 | CĐCS Tập đoàn Mường Thanh |  |  |  | 1 |

**DANH SÁCH PHÂN BỔ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC (2020- 2021)**

**THUỘC CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC QUẢN LÝ, CĐCS TRƯỜNG HỌC TRỰC THUỘC LĐLĐ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ,**

**THÀNH PHỐ VÀ CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH,**

 **TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TỈNH**

*(Kèm theo Công văn số: /LĐLĐ, ngày tháng năm 2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | **TÊN ĐƠN VỊ** | **TỔNG LIÊN ĐOÀN**  | **LĐLĐ TỈNH** |
| **BẰNG KHEN** | **CỜ** | **BẰNG KHEN** |
| **TẬP THỂ** | **CÁ NHÂN** | **TẬP THỂ** | **CÁ NHÂN** |
| **I** | **CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN NGÀNH QUẢN LÝ TRỰC TIẾP** | **01** | **01** | **01** | **3** | **6** |
| 1 | CĐCS thuộc Công đoàn ngành Quản lý trực tiếp | 01 | 01 | 01 | 3 | 6 |
| **II** | **LĐLĐ HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ** *(CĐCS các Trường học trực thuộc LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố)* | **03** | **03** | **01** | **33** | **47** |
| 1 | LĐLĐ Thành phố Điện Biên Phủ  |  | 01 |  | 3 | 4 |
| 2 | LĐLĐ Thị xã Mường Lay  | 01 |  |  | 1 | 1 |
| 3 | LĐLĐ huyện Điện Biên  |  | 01 |  | 5 | 7 |
| 4 | LĐLĐ huyện Mường Chà  |  | 01 |  | 3 | 6 |
| 5 | LĐLĐ huyện Mường Nhé  | 01 |  |  | 3 | 3 |
| 6 | LĐLĐ huyện Tuần Giáo  | 01 |  |  | 5 | 7 |
| 7 | LĐLĐ huyện Mường Ảng  |  |  | 01 | 3 | 3 |
| 8 | LĐLĐ huyện Điện Biên Đông  |  |  |  | 4 | 7 |
| 9 | LĐLĐ huyện Tủa Chùa  |  |  |  | 3 | 4 |
| 10 | LĐLĐ huyện Nậm Pồ |  |  |  | 3 | 5 |
| **III** | **CĐCS TRỰC THUỘC LĐLĐ TỈNH** |  |  |  |  | **2** |
| 1 | CĐCS Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tỉnh |  |  |  |  | 1 |
| 2 | CĐCS Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên |  |  |  | 1 |