**DANH SÁCH CÔNG CHỨC THANH TRA TỈNH**

**ĐỦ ĐIỀU KIỆN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN CHỈ TIÊU NĂM 2021**

*(Kèm theo Biên bản ngày 01/3/2022 về việc họp xét, đề nghị nâng lương trước thời hạn cho công chức)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Tiền lương đang hưởng** |  | **Đề nghị nâng lương trước thời hạn** | **Kết quả đánh giá, phân loại trong thời gian giữ bậc lương**  |
| **Ngạch** | **Mã số** | **Bậc** | **Hệ số** | **Thời gian tính lương lần sau** | **Thành tích đạt được** | **Bậc** | **Hệ số** | **Thời gian hưởng lương từ ngày** | **Thời gian tính lương lần sau** |
| **I** | **Nâng lương trước thời hạn 9 tháng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đàm Thị Thanh Thủy | Thanh tra viên | Thanh tra viên | 04025 | 6/9 | 3,99 | 01/01/2019 | Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021 | 7/9 | 4,32 | 01/4/2021 | 01/4/2021 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, 2020, 2021 |
| **II** | **Nâng lương trước thời hạn 6 tháng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lương Vĩnh Thái | Thanh tra viên chính | Thanh tra viên chính | 04024 | 3/8 | 5,08 | 01/11/2019 | Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020, 2021 | 4/8 | 5,42 | 01/5/2022 | 01/5/2022 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019; hoàn thành XS nhiệm vụ năm 2020, 2021  |