|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ | | | | |  |  |  |  |  |  |  | ***MẪU*** |
| **Đơn vị:** ………………………………. | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TỔNG HỢP CHUNG DANH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ** Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 30 tháng 12 năm 2022 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| *TT* | *Họ và tên* | *Ngày tháng năm sinh* | *Trình độ đào tạo* | *Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm* | *Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH* | *Thời điểm tinh giản biên chế* | *Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế* | *Đề xuất được hưởng chính sách* | | | | *Lý do tinh giả; hướng xử lý (nếu có)* |
| Nghỉ hưu trước tuổi | Chuyển sang làm việc ở các cơ sở không sử dụng kinh phí thường xuyên từ NSNN | Thôi việc ngay | Thôi việc sau khi đi học nghề |
|  | *A* | *1* | *2* | *3* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *26* |
| 1 | **Phạm Văn…..** |  | Đại học | Giảng viên | 15 năm 8 tháng | **01/01/2021** | 37 tuổi 10 tháng |  | **x** |  |  | Tự nguyện tinh giản biên chế theo theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 1132018/NĐ-CP; hướng xử lý: chuyển sang Trung tâm….. |
| 2 | **Huỳnh Thị…..** |  | Trung cấp | Kỹ thuật viên | 23 năm 6 tháng | **01/01/2021** | 46 tuổi 9 tháng | x |  |  |  | Tự nguyện tinh giản biên chế theo theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 1132018/NĐ-CP |
| 3 | **Trần Văn…….** |  | Sơ cấp | Nhân viên | 30 năm 9 tháng | **01/07/2021** | 51 tuổi 7 tháng | x |  |  |  | Tự nguyện tinh giản biên chế theo theo quy định tại điểm e, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 1132018/NĐ-CP |
| 4 | **Võ Thị…….** |  | Phổ thông | Nhân viên | 20 năm 8 tháng | **01/07/2021** |  | x |  |  |  | Tự nguyện tinh giản biên chế theo theo quy định tại điểm e, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 1132018/NĐ-CP |
|  | *Tổng danh sách có … người.* | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Cần Thơ, ngày tháng năm 2022* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(Ký, ghi rõ họ tên )* | |