**Biểu số 03**

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN CƠ QUAN,**  **TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BIỂU TỔNG HỢP**

**DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ 03 NĂM GẦN NHẤT ĐỐI VỚI CÁN BỘ,**

**CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG**

***(Để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại,***

***nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động)***

*(Kèm theo Hướng dẫn số……/HD-UBND ngày tháng năm 2025*

*của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)*

| **STT** | **Họ và tên** | **Tổng điểm chấm (03 năm) của cấp có thẩm quyền** | **Kết quả đánh giá (03 năm)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| **I** | **Trưởng phòng (04 người)** | | | |
| 1 | Nguyễn Văn A | **340** | **Xuất sắc** |  |
| 2 | Nguyễn Văn B | **320** | **Tốt** |  |
| 3 | Nguyễn Văn C | **260** | **Trung bình** |  |
| 4 | Nguyễn Văn D | **220** | **Yếu** |  |
| **II** | **Phó Trưởng phòng (05 người)** | | | |
| 1 | Nguyễn Văn E | **339** | **Xuất sắc** |  |
| 2 | Nguyễn Văn F | **334** | **Tốt** |  |
| 3 | Nguyễn Văn G | **315** | **Tốt** | Phần dành riêng cho lãnh đạo, quản lý đạt 48 điểm |
| 4 | Nguyễn Văn H | **315** | **Tốt** | Phần dành riêng cho lãnh đạo, quản lý đạt 46 điểm |
| 5 | Nguyễn Văn I | **260** | **Trung bình** |  |
| **III** | **Chuyên viên (03 người)** | | | |
| 1 | Nguyễn Văn J | **285** | **Xuất sắc** |  |
| 2 | Nguyễn Văn K | **255** | **Tốt** | Kết quả xếp loại, chất lượng 03 năm ở mức cao hơn |
| 3 | Nguyễn Văn L | **255** | **Tốt** |  |
| **IV** | **Người lao động (…..)** | | | |
| 1 | …………. |  |  |  |
| 2 | …………. |  |  |  |

**Ghi chú:** *Xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp đối với từng nhóm vị trí việc làm (người có mức xếp loại đánh giá cao hơn; người cao điểm hơn…. Nếu cùng điểm thì phải nêu lý do để sắp xếp thứ tự).*