|  |  |
| --- | --- |
| THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH**BCH ĐOÀN KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG TP**\*\*\*Số: 37-TB/ĐTN | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH***TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2017* |

**THÔNG BÁO**

**Kết quả phân loại, đánh giá thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017**

**các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối**
---------

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐTN ngày 10/4/2017 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn năm 2017; Kế hoạch số 05-KH/ĐTN ngày 25/9/2017 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng và xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017; trên cơ sở theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở Đoàn trong năm 2017 và kết quả kiểm tra tại đơn vị, Ban Thường vụ Đoàn Khối thông báo kết quả phân loại, đánh giá thi đua các cơ sở Đoàn năm 2017 như sau:

# Cụm hoạt động số 1:

| **TT** | **Đơn vị** | **Kết quả** | **Tổng****điểm** | **Tỷ lệ****%** | **Phân****loại** | **Xếp****hạng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chấp hành** | **Cụm** | **Giáo dục** | **Phong trào** | **Xây dựng Đoàn** | **Tham mưu** | **Sáng tạo** | **Điểm thưởng** | **Điểm trừ** |
|  | Đoàn Cơ quan Thành Đoàn | 12 | 8 | 13 | 24.5 | 19.5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 91 | 91 | XS | 1 |
|  | Đoàn Sở Nội vụ Thành phố | 13 | 8 | 14 | 22.5 | 19 | 5 | 6 | 2 | 1 | 88.5 | 88.5 | XS | 2 |
|  | Đoàn Văn phòng Thành ủy | 12 | 8 | 13 | 24 | 19 | 5 | 4 | 2 | 3 | 84 | 84 | XS | 3 |
|  | Đoàn Văn phòng UBND TP | 11 | 8 | 13 | 23 | 17.5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 82.5 | 82.5 | XS | 4 |
|  | Đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động TP | 12 | 8 | 12 | 23 | 18 | 5 | 5 | 1 | 3 | 81 | 81 | XS | 5 |
|  | Đoàn Sở Ngoại vụ Thành phố | 10 | 8 | 13 | 21 | 17 | 5 | 5 | 3 | 2 | 80 | 80 | XS | 6 |

# Cụm hoạt động số 2:

| **TT** | **Đơn vị** | **Kết quả** | **Tổng****điểm** | **Tỷ lệ****%** | **Phân****loại** | **Xếp****hạng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chấp hành** | **Cụm** | **Giáo dục** | **Phong trào** | **Xây dựng Đoàn** | **Tham mưu** | **Sáng tạo** | **Điểm thưởng** | **Điểm trừ** |
|  | Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường TP | 12 | 10 | 15 | 24.5 | 18 | 4.5 | 8 | 2 | 1 | 93 | 93 | XS | 1 |
|  | Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ TP | 12 | 10 | 14 | 23 | 19 | 5 | 7 | 0 | 2 | 88 | 88 | XS | 2 |
|  | Đoàn Sở Xây dựng Thành phố | 12 | 10 | 15 | 24 | 18 | 5 | 5 | 2 | 3 | 88 | 88 | XS | 2 |
|  | Đoàn Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước | 12.5 | 10 | 15 | 22.5 | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 85 | 85 | XS | 4 |
|  | Đoàn BQL Đường sắt đô thị | 12 | 10 | 15 | 23 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 84 | 84 | XS | **5** |
|  | Đoàn Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP | 11 | 10 | 14 | 23 | 18 | 4.5 | 5 | 0 | 2 | 83.5 | 83.5 | XS | 6 |
|  | Đoàn Viện Nghiên cứu Phát triển TP | 12 | 10 | 13 | 22 | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 82 | 82 | XS | 7 |

# Cụm hoạt động số 3:

| **TT** | **Đơn vị** | **Kết quả** | **Tổng****điểm** | **Tỷ lệ****%** | **Phân****loại** | **Xếp****hạng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chấp hành** | **Cụm** | **Giáo dục** | **Phong trào** | **Xây dựng Đoàn** | **Tham mưu** | **Sáng tạo** | **Điểm thưởng** | **Điểm trừ** |
|  | Đoàn BQL Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP | 14.5 | 10 | 15 | 25 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 91.5 | 91.5 | XS | 1 |
|  | Đoàn Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ TP | 13 | 10 | 15 | 25 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 87 | 87 | XS | 2 |
|  | Đoàn Chi cục Thú y Thành phố | 14 | 10 | 15 | 22 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 86 | 86 | XS | 3 |
|  | Đoàn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP | 13 | 10 | 15 | 23 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 85 | 85 | XS | 4 |
|  | Đoàn Chi cục Quản lý thị trường TP | 13 | 8 | 13 | 21.5 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 81.5 | 81.5 | XS | 5 |
|  | Đoàn Sở Công thương TP | 12 | 8 | 14 | 21 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80 | 80 | XS | 6 |

# Cụm hoạt động số 4:

| **TT** | **Đơn vị** | **Kết quả** | **Tổng****điểm** | **Tỷ lệ****%** | **Phân****loại** | **Xếp****hạng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chấp hành** | **Cụm** | **Giáo dục** | **Phong trào** | **Xây dựng Đoàn** | **Tham mưu** | **Sáng tạo** | **Điểm thưởng** | **Điểm trừ** |
|  | Đoàn Đài Truyền hình TP | 14 | 10 | 15 | 24.5 | 18 | 4.5 | 3 | 3 | 0 | 92 | 92 | XS | 1 |
|  | Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao TP | 13 | 10 | 14 | 22 | 18 | 4 | 7 | 2 | 4 | 86 | 86 | XS | 2 |
|  | Đoàn Đài Tiếng nói Nhân dân TP | 12.5 | 10 | 13 | 23.5 | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 84 | 84 | XS | 3 |
|  | Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông TP | 12 | 10 | 14 | 23 | 17 | 5 | 3 | 1 | 2 | 83 | 83 | XS | 4 |
|  | Đoàn Báo Sài Gòn Giải phóng | 13 | 10 | 15 | 23 | 17 | 5 | 3 | 0 | 4 | 82 | 82 | XS | 5 |
|  | Đoàn Sở Du lịch Thành phố | 12 | 10 | 14 | 23 | 17 | 4 | 5 | 0 | 5 | 80 | 80 | XS | 6 |

# Cụm hoạt động số 5:

| **TT** | **Đơn vị** | **Kết quả** | **Tổng****điểm** | **Tỷ lệ****%** | **Phân****loại** | **Xếp****hạng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chấp hành** | **Cụm** | **Giáo dục** | **Phong trào** | **Xây dựng Đoàn** | **Tham mưu** | **Sáng tạo** | **Điểm thưởng** | **Điểm trừ** |
|  | Đoàn Cục Thuế Thành phố | 13 | 8 | 15 | 25 | 18 | 5 | 5 | 6 | 2 | 93 | 93 | XS | 1 |
|  | Đoàn Sở Tài chính Thành phố | 13 | 8 | 15 | 24 | 19 | 5 | 6 | 4 | 3 | 91 | 91 | XS | 2 |
|  | Đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư TP | 13 | 8 | 14 | 22.5 | 18.5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 88 | 88 | XS | 3 |
|  | Đoàn Kho bạc Nhà nước TP | 13 | 8 | 14 | 22 | 18 | 5 | 6 | 3 | 2 | 87 | 87 | XS | 4 |
|  | Đoàn Bảo hiểm xã hội TP | 12 | 8 | 14 | 24 | 19 | 5 | 5 | 1 | 3 | 85 | 85 | XS | 5 |
|  | Đoàn Cục Thống kê TP | 10 | 8 | 14 | 24 | 18 | 5 | 4 | 3 | 2 | 84 | 84 | XS | 6 |

# Cụm hoạt động số 6:

| **TT** | **Đơn vị** | **Kết quả** | **Tổng****điểm** | **Tỷ lệ****%** | **Phân****loại** | **Xếp****hạng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chấp hành** | **Cụm** | **Giáo dục** | **Phong trào** | **XD Đoàn** | **Tham mưu** | **Sáng tạo** | **Điểm thưởng** | **Điểm trừ** |
|  | Đoàn Tòa án nhân dân TP | 11 | 10 | 14 | 24 | 20 | 5 | 5 | 4 | 3 | 90 | 90 | XS | 1 |
|  | Đoàn Thanh tra Thành phố | 14.5 | 8 | 15 | 24 | 20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 87.5 | 87.5 | XS | 2 |
|  | Đoàn Sở Tư Pháp TP | 11 | 8 | 14 | 24 | 19 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4 | 85 | 85 | XS | 3 |
|  | Đoàn Cục Thi hành án Dân sự TP | 12 | 8 | 14 | 24 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 84 | 84 | XS | 4 |
|  | Viện Kiểm sát Nhân dân TP | 9 | 8 | 15 | 24 | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 | 80 | 80 | XS | 5 |
|  | Đoàn Đoàn Luật sư TP | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 75 | TT | 6 |

# Cụm hoạt động số 8:

| **TT** | **Đơn vị** | **Kết quả** | **Tổng****điểm** | **Tỷ lệ****%** | **Phân****loại** | **Xếp****hạng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chấp hành** | **Cụm** | **Giáo dục** | **Phong trào** | **XD Đoàn** | **Tham mưu** | **Sáng tạo** | **Điểm thưởng** | **Điểm trừ** |
|  | Chi đoàn BQL Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông đô thị | 12 | 10 | 15 | 23 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | 90 | 90 | VM | 1 |
|  | Chi đoàn Nhà xuất bản Tổng hợp TP | 12.5 | 8 | 14.5 | 22 | 18 | 5 | 6 | 3 | 0 | 89 | 89 | VM | 2 |
|  | Chi đoàn BQL Khu Thủ Thiêm | 11 | 8 | 14 | 24 | 17 | 5 | 3 | 3 | 1 | 84 | 84 | VM | 3 |
|  | Chi đoàn Quỹ Phát triển Nhà ở TP | 11 | 9 | 15 | 23.5 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 82.5 | 82.5 | VM | 4 |
|  | Chi đoàn BQL Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc  | 12 | 9 | 12.5 | 23.5 | 19 | 5 | 5 | 0 | 4 | 82 | 82 | VM | 5 |
|  | Chi đoàn BQL Khu đô thị Tây Bắc | 13 | 8 | 13 | 23 | 19 | 5 | 2 | 2 | 3 | 82 | 82 | VM | 5 |
|  | Chi đoàn BQL Đầu tư xây dựng Công trình Nâng cấp đô thị | 12 | 8 | 14 | 22 | 19 | 5 | 3 | 1 | 3 | 81 | 81 | VM | 7 |
|  | Chi đoàn Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư | 12 | 8 | 13 | 23.5 | 18 | 5 | 5 | 0 | 4 | 80.5 | 80.5 | VM | 8 |
|  | Chi đoàn Ban đổi mới quản lý Doanh nghiệp Thành phố | 1 | 3 | 2 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 67.5 | K | 9 |

# Cụm hoạt động số 9:

| **TT** | **Đơn vị** | **Kết quả** | **Tổng****điểm** | **Tỷ lệ****%** | **Phân****loại** | **Xếp****hạng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chấp hành** | **Cụm** | **Giáo dục** | **Phong trào** | **XD Đoàn** | **Tham mưu** | **Sáng tạo** | **Điểm thưởng** | **Điểm trừ** |
|  | Chi đoàn Ban Tuyên Giáo Thành ủy | 13 | 10 | 14 | 25 | 19 | 5 | 5 | 0 | 4 | 87 | 87 | VM | 1 |
|  | Chi đoàn cơ quan Đảng ủy Khối | 12 | 10 | 15 | 24 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | VM | 2 |
|  | Chi đoàn Hội nông dân TP | 15 | 8 | 13 | 24 | 19.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 85.5 | 85.5 | VM | 3 |
|  | Chi đoàn Liên minh hợp tác xã TP | 11 | 8 | 14 | 24 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 82 | 82 | VM | 4 |
|  | Chi đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP | 10.5 | 10 | 12.5 | 24 | 19 | 4 | 0 | 3 | 2 | 81 | 81 | VM | 5 |
|  | Chi đoàn Hội Chữ thập đỏ TP | 14 | 8 | 13 | 24 | 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 80 | 80 | VM | 6 |
|  | Chi đoàn Hiệp hội doanh nghiệp | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 80 | VM | 7 |

**\* Lưu ý:** Các đơn vị đặc thùáp dụng thang điểm thi đua riêng với mức tổng điểm là **20** điểm bao gồm các đơn vị: **Đoàn Luật sư Thành phố, Chi đoàn Ban đổi mới quản lý Doanh nghiệp Thành phố, Chi Đoàn Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố.**

# Các cơ sở Đoàn sau là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua các cụm năm 2017

|  |  |
| --- | --- |
| - Cụm 1: Đoàn Cơ quan Thành Đoàn | - Cụm 5: Đoàn Cục Thuế Thành phố |
| - Cụm 2: Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường TP | - Cụm 6: Đoàn Tòa án Nhân dân Thành phố |
| - Cụm 3: Đoàn BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP | - Cụm 8: Đoàn BQL Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Đô thị TP |
| - Cụm 4: Đoàn Đài Truyền hình Thành phố | - Cụm 9: Chi đoàn Ban Tuyên giáo Thành ủy |

Trên đây là kết quả phân loại, đánh giá thi đua Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối.

 **TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI**

**Nơi nhận:**

- Thành Đoàn: TT, Ban CNLĐ, Ban Thiếu nhi, VP;

- Đảng ủy Khối: TT, Ban DV, Ban TC, Ban TG, UBKT, VP;

- Cấp ủy cơ sở;

- Cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Lưu: VP (D).

 BÍ THƯ

 **Phạm Văn Linh**