UBND HUYỆN GIA LÂM

BM-13-04

**TRƯỜNG THCS CỔ BI**

**DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC**

**ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM ….**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo | Ngạch, bậc, hệ số lương hiện hưởng | | | | | Đề nghệ nâng lương TTH năm …. | | | | | Số tháng đề nghị nâng lương TTH | Tóm tắt thành tích (ghi rõ loại khen thưởng, ngày ban hành quyết định, nơi khen thưởng | Ghi chú |
| Chức danh hoặc ngạch (mã số) | Bảng lương | Bậc trong ngạch hoặc trong chức danh hiện giữ | Hệ số lương ở bậc hiện giữ | Thời điểm được xếp | Chức danh hoặc ngạch (mã số) | Bảng lương | Bậc lương sau khi nâng bậc | Hệ số lương mới được nâng bậc | Thời gian để tính nâng bậc lương hoặc PCTNVK lần sau |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Danh sách gồm: ….. người.

|  |  |
| --- | --- |
| **Lập biểu** | *Gia Lâm, ngày tháng năm 20…*  **Thủ trưởng đơn vị** |