UBND HUYỆN GIA LÂM

BM-13-05

**TRƯỜNG THCS CỔ BI**

**DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LĐHĐ**

**ĐƯỢC NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG THÁNG ….**

*(Kèm theo công văn số: / ngày/ / /năm của )*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên | Năm sinh | | Chức danh, chức vụ | Chức danh NN hoặc ngạch (mã số) | CC, VC loại | Lương, PCTN hiện hưởng | | | | | Nâng lương, PCTN vượt khung | | | | | Ghi chú |
| Nam | Nữ | Bậc lương | Hệ số | % PCTN vượt khung hiện hưởng (nếu có) | Thời điểm được xếp | Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) | Bậc lương | Hệ số | % PCTN vượt khung hiện hưởng (nếu có) | Thời gian tính nâng bậc lương hoặc PCTN VK lần sau | Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **I** | **Nâng lương thường xuyên** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Những trường hợp bị kéo dài thời gian nâng lương (ghi rõ lí do tại phần ghi chú)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Danh sách gồm: ….. người.

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