|  |  |
| --- | --- |
| ĐẢNG ỦY KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG TP  **ĐOÀN KHỐI - CÔNG ĐOÀN VCTP - HỘI CCB**  **\*\*\***  Số: 243-TBLT/ĐTN-HCCB-CĐVC | **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**  *TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2019* |

**THÔNG BÁO 04**

**V/v Kết quả đợt 3 - Vòng loại Hội thi “Cải cách hành chính” năm 2019,**

**Chủ đề “Vì dân phục vụ”**---------

Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số: 70-KHLT/ĐTN-HCCB-CĐVC, ngày 22/7/2019 của Ban Thường vụ Công Đoàn viên chức Thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh Khối về việc tổ chức Hội thi Cải cách hành chính năm 2019, chủ đề *“Vì dân phục vụ”*, trên cơ sở kết quả đợt 3 - Vòng loại Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi thông tin đến các sơ sở một số nội dung cụ thể sau:

1. **Về kết quả thi đợt 3 - vòng loại:** Đợt 3 - Vòng loại Hội thi diễn ra trực tuyến từ 08g00 ngày 06/8/2019 đến 24g00 ngày 08/9/2019 tại địa chỉ: <http://cchc2019.xn--thitrctuyn-1s3e2v.vn/>, kết quả cụ thể *(thống kê đính kèm):*

* Số lượng tài khoản dự thi: **1.559** tài khoản
* Số lượt làm bài: **1.984** lượt
* Số lượng đơn vị có thí sinh dự thi: **43** đơn vị thuộc Khối.

1. **Về vòng chung kết và trao giải Hội thi:**

* Theo tinh thần Kế hoạch, vòng chung kết và trao giải Hội thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/9/2019 (Thứ bảy).
* Tuy nhiên, để đảm bảo công tác chuẩn bị tốt nhất cho Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi thông báo dời thời gian tổ chức vòng chung kết và trao giải Hội thi, thời gian cụ thể và các lưu ý cho vòng chung kết và trao giải Hội thi sẽ có thông báo cụ thể sau.

Trên đây là thông báo Kết quả đợt 3 - Vòng loại Hội thi “Cải cách hành chính” năm 2019, chủ đề “Vì dân phục vụ”, Ban Tổ chức Hội thi đề nghị các đoàn thể cơ sở triển khai và thực hiện tốt nội dung thông báo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - ĐUK: TT, Ban TG, Ban DV, VP;  - Liên Đoàn Lao động TP: TT, Ban TG, VP;  - Thành Đoàn: TT, Ban CNLĐ, Ban TG, Ban MT-ANQP-ĐBDC; VP;  - Hội CCB TP: TT, VP;  - Cấp ủy cơ sở;  - Các Cơ sở của Đoàn Khối, Công đoàn Viên chức TP, Hội CCB Khối;  - Lưu: VP ĐK, VP CĐVC, Hội CCB Khối. | **TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI**  TRƯỞNG BAN  **Phạm Văn Linh**  *(Bí thư Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP)* |

|  |  |
| --- | --- |
| ĐẢNG ỦY KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG TP  **ĐOÀN KHỐI - CÔNG ĐOÀN VCTP - HỘI CCB**  **\*\*\*** | **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**  *TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2019* |

**PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐỢT 3 - VÒNG LOẠI**

**Hội thi “Cải cách hành chính” năm 2019, chủ đề “Vì dân phục vụ”**

*(đính kèm Thông báo số: 243-TBLT/ĐTN-HCCB-CĐVC, ngày 09/9/2019)*

**--------**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **ĐƠN VỊ** | **Số lượng CBCCVC**  **- NLĐ** | **Kết quả đợt 1** | | **Kết quả đợt 2** | | **Kết quả đợt 3** | | **TỔNG** | |
| **Số lượng** | **Tỷ lệ** | **Số lượng** | **Tỷ lệ** | **Số lượng** | **Tỷ lệ** | **Số lượng** | **Tỷ lệ** |
| 1 | Ban quản lý Khu Thủ Thiêm | 89 | 0 | 0.0% | 1 | 1.1% | 15 | 16.9% | **16** | **18.00%** |
| 2 | Ban Tổ chức Thành ủy | 74 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **0** | **0.00%** |
| 3 | Ban Tuyên giáo Thành ủy | 70 | 17 | 24.3% | 44 | 62.9% | 3 | 4.3% | **64** | **91.50%** |
| 4 | Ban Quản lý Đường sắt Đô thị | 176 | 4 | 2.3% | 5 | 2.8% | 0 | 0.0% | **9** | **5.10%** |
| 5 | Ban Dân vận Thành ủy | 29 | 11 | 37.9% | 2 | 6.9% | 7 | 24.1% | **20** | **68.90%** |
| 6 | BQL Khu Nông nghiệp CNC Thành phố | 201 | 31 | 15.4% | 52 | 25.9% | 77 | 38.3% | **160** | **79.60%** |
| 7 | BQL ĐT XD công trình Giao thông Đô thị | 263 | 27 | 10.3% | 3 | 1.1% | 27 | 10.3% | **57** | **21.70%** |
| 8 | Bảo hiểm xã hội Thành phố | 433 | 101 | 23.3% | 52 | 12.0% | 157 | 36.3% | **310** | **71.60%** |
| 9 | Báo Sài Gòn Giải Phóng | 412 | 32 | 7.8% | 38 | 9.2% | 39 | 9.5% | **109** | **26.50%** |
| 10 | Cục Quản lý Thị trường Thành phố | 489 | 9 | 1.8% | 0 | 0.0% | 13 | 2.7% | **22** | **4.50%** |
| 11 | Chi Cục Chăn nuôi Thú y Thành phố | 304 | 1 | 0.3% | 174 | 57.2% | 57 | 18.8% | **232** | **76.30%** |
| 12 | Cơ quan Thành đoàn | 1524 | 26 | 1.7% | 10 | 0.7% | 15 | 1.0% | **51** | **3.40%** |
| 13 | Cơ quan Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Thành phố | 53 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **0** | **0.00%** |
| 14 | Cơ quan Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP | 44 | 15 | 34.1% | 27 | 61.4% | 4 | 9.1% | **46** | **104.60%** |
| 15 | Cơ quan Hội Cựu Chiến binh Thành phố | 29 | 1 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **1** | **3.40%** |
| 16 | Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố | 346 | 24 | 6.9% | 15 | 4.3% | 23 | 6.6% | **62** | **17.80%** |
| 17 | Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố | 689 | 4 | 0.6% | 5 | 0.7% | 0 | 0.0% | **9** | **1.30%** |
| 18 | Cục thi hành án dân sự Thành phố | 140 | 21 | 15.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **21** | **15.00%** |
| 19 | Cục Thống Kê Thành phố | 166 | 17 | 10.2% | 43 | 25.9% | 49 | 29.5% | **109** | **65.60%** |
| 20 | Cục Thuế Thành phố | 672 | 19 | 2.8% | 0 | 0.0% | 19 | 2.8% | **38** | **5.60%** |
| 21 | Đài truyền hình Thành phố | 919 | 44 | 4.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **44** | **4.80%** |
| 22 | Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố | 227 | 95 | 41.9% | 128 | 56.4% | 8 | 3.5% | **231** | **101.80%** |
| 23 | Đoàn Luật sư Thành phố | 41 | 1 | 2.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **1** | **2.40%** |
| 24 | Kho bạc Nhà nước Thành phố | 774 | 56 | 7.2% | 208 | 26.9% | 413 | 53.4% | **677** | **87.50%** |
| 25 | Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật TP | 46 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **0** | **0.00%** |
| 26 | Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP | 83 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **0** | **0.00%** |
| 27 | Sở Công thương Thành phố | 412 | 6 | 1.5% | 6 | 1.5% | 0 | 0.0% | **12** | **3.00%** |
| 28 | Sở Du lịch thành phố | 92 | 66 | 71.7% | 31 | 33.7% | 26 | 28.3% | **123** | **133.70%** |
| 29 | Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố | 218 | 38 | 17.4% | 1 | 0.5% | 9 | 4.1% | **48** | **22.00%** |
| 30 | Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố | 596 | 22 | 3.7% | 82 | 13.8% | 101 | 16.9% | **205** | **34.40%** |
| 31 | Sở Ngoại vụ Thành phố | 187 | 4 | 2.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **4** | **2.10%** |
| 32 | Sở Nội vụ Thành phố | 147 | 26 | 17.7% | 7 | 4.8% | 5 | 3.4% | **38** | **25.90%** |
| 33 | Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TP | 927 | 69 | 7.4% | 64 | 6.9% | 58 | 6.3% | **191** | **20.60%** |
| 34 | Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố | 131 | 21 | 16.0% | 7 | 5.3% | 120 | 91.6% | **148** | **112.90%** |
| 35 | Sở Tài chính Thành phố | 242 | 25 | 10.3% | 11 | 4.5% | 0 | 0.0% | **36** | **14.80%** |
| 36 | Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố | 814 | 138 | 17.0% | 75 | 9.2% | 66 | 8.1% | **279** | **34.30%** |
| 37 | Sở Thông tin truyền thông Thành phố | 136 | 0 | 0.0% | 4 | 2.9% | 2 | 1.5% | **6** | **4.40%** |
| 38 | Sở Tư pháp Thành phố | 507 | 125 | 24.7% | 206 | 40.6% | 127 | 25.0% | **458** | **90.30%** |
| 39 | Sở Văn hóa - Thể thao TP | 1667 | 24 | 1.4% | 81 | 4.9% | 14 | 0.8% | **119** | **7.10%** |
| 40 | Sở Xây dựng Thành phố | 420 | 46 | 11.0% | 34 | 8.1% | 0 | 0.0% | **80** | **19.10%** |
| 41 | Thanh tra Thành phố | 151 | 88 | 58.3% | 34 | 22.5% | 85 | 56.3% | **207** | **137.10%** |
| 42 | Tòa án Nhân dân Thành phố | 359 | 117 | 32.6% | 83 | 23.1% | 0 | 0.0% | **200** | **55.70%** |
| 43 | TT Điều hành CTr chống ngập nước TP | 190 | 3 | 1.6% | 5 | 2.6% | 0 | 0.0% | **8** | **4.20%** |
| 44 | Ủy ban Kiểm tra Thành ủy | 53 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **0** | **0.00%** |
| 45 | Văn phòng Thành ủy | 2705 | 2 | 0.1% | 11 | 0.4% | 4 | 0.1% | **17** | **0.60%** |
| 46 | Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố | 312 | 25 | 8.0% | 58 | 18.6% | 108 | 34.6% | **191** | **61.20%** |
| 47 | Viện kiểm sát nhân dân Thành phố | 305 | 46 | 15.1% | 18 | 5.9% | 12 | 3.9% | **76** | **24.90%** |
| 48 | Viện nghiên cứu Phát triển Thành phố | 162 | 26 | 16.0% | 51 | 31.5% | 94 | 58.0% | **171** | **105.50%** |
| 49 | Hội nông dân Thành phố | 40 | 2 | 5.0% | 23 | 57.5% | 19 | 47.5% | **44** | **110.00%** |
| 50 | BQL An toàn thực phẩm Thành phố | 391 | 60 | 15.3% | 52 | 13.3% | 28 | 7.2% | **140** | **35.80%** |
| 51 | Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Cán bộ | 28 | 9 | 32.1% | 0 | 0.0% | 7 | 25.0% | **16** | **57.10%** |
| 52 | Ban Dân tộc Thành phố | 30 | 11 | 36.7% | 8 | 26.7% | 5 | 16.7% | **24** | **80.10%** |
| 53 | Ban Đổi mới Doanh nghiệp Thành phố | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **0** | **0.00%** |
| 54 | BQL công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc TP | 87 | 3 | 3.4% | 0 | 0.0% | 8 | 9.2% | **11** | **12.60%** |
| 55 | BQL khu Đô thị Tây bắc | 52 | 14 | 26.9% | 11 | 21.2% | 1 | 1.9% | **26** | **50.00%** |
| 56 | Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố | 60 | 1 | 1.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **1** | **1.70%** |
| 57 | Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố | 20 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **0** | **0.00%** |
| 58 | Hội Chữ thập đỏ Thành phố | 84 | 59 | 70.2% | 23 | 27.4% | 8 | 9.5% | **90** | **107.10%** |
| 59 | Hội luật gia Thành phố | 10 | 0 | 0.0% | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% | **2** | **20.00%** |
| 60 | Hội nhà báo Thành phố | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **0** | **0.00%** |
| 61 | LH các tổ chức Hữu Nghị Thành phố | 32 | 4 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **4** | **12.50%** |
| 62 | Liên minh Hợp tác xã Thành phố | 96 | 2 | 2.1% | 29 | 30.2% | 44 | 45.8% | **75** | **78.10%** |
| 63 | Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố | 64 | 30 | 46.9% | 24 | 37.5% | 40 | 62.5% | **94** | **146.90%** |
| 64 | Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ | 30 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **0** | **0.00%** |
| 65 | Quỹ phát triển nhà ở Thành phố | 54 | 1 | 1.9% | 0 | 0.0% | 2 | 3.7% | **3** | **5.60%** |
| 66 | UB về người VN ở nước ngoài Thành phố | 29 | 4 | 13.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **4** | **13.80%** |
| 67 | Ban Nội chính Thành ủy | 27 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10 | 37.0% | **10** | **37.00%** |
| 68 | Văn phòng Hội đồng Nhân dân TP | 35 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **0** | **0.00%** |
| 69 | BQL ĐT XD công trình Nâng cấp Đô thị | 40 | 1 | 2.5% | 0 | 0.0% | 1 | 2.5% | **2** | **5.00%** |
| 70 | Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư | 80 | 0 | 0.0% | 56 | **70.0%** | 0 | 0.0% | **56** | **70.00%** |
| 71 | Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội | 18 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **0** | **0.00%** |
| 72 | BQL XD Trung tâm Triển lãm Quy hoạch | 14 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | **0** | **0.00%** |
| 73 | - Khác |  | 93 |  | 81 |  | 54 |  | **228** |  |
|  | **TỔNG SỐ** | **20.370** | **2.349** | **11,53%** | **1.985** | **9.3%** | **1984** | **9.5%** | **6.318** | **31,02%** |

**BAN TỔ CHỨC HỘI THI**

**Lưu ý:** các đơn vị muốn biết tên, điểm thi cụ thể phần thi trắc nghiệm của từng thí sinh của đơn vị mình vui lòng liên hệ Ban Tổ chức Hội thi *(Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - Phó Bí thư Đoàn Khối: 076.896.7172).*