|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC  **ĐỘI KINH TẾ MA TÚY** | **RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT ẤN ĐỊNH BIÊN CHẾ**  *(Kèm theo Kế hoạch số 823/KH-CAT-PX01, ngày 16/4/2021 của Giám đốc Công an tỉnh*  *về  rà soát, ấn định biên chế năm 2021)* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Lãnh đạo đơn vị, Đội, Công an phường, Công an xã** | **Biên chế hiện có**  **(***phân tích rõ từng vị trí công việc, mỗi bộ phận bao nhiêu người thực hiện, cụ thể việc gì***)** | **Dự kiến**  **biên chế** | **Tăng/giảm so với hiện có** | **Lý do tăng, giảm**  (*để bố trí lĩnh vực nào? Vì sao*?) |
|  | Đội Kinh tế ma túy | 12 đ/c  - Đội trưởng: Phụ trách chung;  - Phó đội trưởng:Phụ trách ma túy;  - Điều tra viên ma túy: Bình, Trung  - Cán bộ điều tra mảng ma túy: Thắng, Sơn  - Trinh sát ma túy: Huy, Xuân Anh, Lanh  - Điều tra viên mảng kinh tế: Hùng, Khang  - Trinh sát kinh tế: Hương, Nhung, Vượng. | 12 | +02 | Bố trí thêm trinh sát lĩnh vực kinh tế, môi trường để nắm tình hình vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường trên địa bàn |
| **Tổng** |  | 12 | 12 | 02 |  |

**CÁN BỘ THỐNG KÊ**     **LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ**

M2

|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC  **ĐỘI KINH TẾ MA TÚY** | **DANH SÁCH CÁN BỘ DƯ DÔI KHÔNG BỐ TRÍ ĐƯỢC**  *(Kèm theo Kế hoạch   số 823 /KH- CAT-PX01, ngày  16 /4/2021 của Giám đốc Công an tỉnh về rà soát, đề xuất ấn định biên chế 2021)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Cấp bậc, chức vụ** | **Trình độ đào tạo** | **Vị trí, chức danh công tác** | **Nhận xét, đánh giá** | **Đề xuất cụ thể**  **(điều động sang đơn vị khác)** |
| 1 | Vũ Thanh Bình | 1974 | Trung tá, Đội trưởng | Đại học | Đội trưởng | Tốt |  |
| 2 | Nguyễn Thành Trung | 1981 | Thiếu ta, Đội Phó | Đại học | Đội Phó | Tốt |  |
| 3 | Dương Xuân Lanh | 1988 | Thượng úy, Trinh sát | Trung cấp | Cán bộ | Tốt |  |
| 4 | Trần Minh Thắng | 1986 | Đại úy, Cán bộ điều tra | Đại học | Cán bộ | Tốt |  |
| 5 | Nguyễn Quang Huy | 1993 | Trung úy, Trinh sát | Trung cấp | Cán bộ | Tốt |  |
| 6 | Vũ Thái Sơn | 1995 | Trung úy, Cán bộ điều tra | Đại học | Cán bộ | Tốt |  |
| 7 | Lê Văn Vượng | 1991 | Thượng úy, Trinh sát | Trung cấp | Cán bộ | Tốt |  |
| 8 | Vũ Tuấn Khang | 1966 | Trung tá, Điều tra viên | Đại học | Cán bộ | Tốt |  |
| 9 | Nguyễn Việt Hùng | 1988 | Đại úy, Điều tra viên | Đại học | Cán bộ | Tốt |  |
| 10 | Nguyễn Thị Hương | 1990 | Trung úy, Trinh sát | Đại học | Cán bộ | Tốt |  |
| 11 | Nguyễn Thị Nhung | 1993 | Trung úy, Trinh sát | Đại học | Cán bộ | Tốt |  |
| 12 | Lê Xuân Anh | 1995 | Trung úy, Trinh sát | Cao Đẳng | Cán bộ | Tốt |  |
| **Tổng** | 12 |  |  |  |  |  |  |

**CÁN BỘ LẬP BIỂU**     **LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ**