**THỐNG KÊ VỊ TRÍ CÔNG TÁC CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG CÔNG AN ĐỊA PHƯƠNG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Đơn vị | Số huyện có LLCSMT kiêm nhiệm | Quân số | Trinh sát viên | Cán bộ làm công tác trinh sát | Kiểm định viên | Cb làm công tác kiểm nghiệm môi trường/kiêm nghiệm | Tham mưu tổng hợp chuyên đề kiêm nghiệm | LLCSMT cấp |
| Tổng | Nam | Nữ | Tổng | Cao cấp | Trung cấp | Sơ cấp | Cán bộ điều tra | Cao cấp | Trung cấp | Sơ cấp | Điều tra viên | CB chuyên trách | CB kiêm nghiệm |
|  | CA huyện Bình Lục | CA huyện Bình Lục | 02 | 01 | 01 | 02 | 0 | 0 | 01 | 01 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**THỐNG KÊ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, ĐỘ TUỔI CỦA LLCS MÔI TRƯỜNG CÔNG AN ĐỊA PHƯƠNG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Đơn vị | Trình độ học vấn, học vị | Cơ sở đào tạo | Đang học VB2, tại chức các trường CAND | Độ tuổi |
| Tiến sỹ | Thạc sỹ | Đại học | Cao Đẳng | Trung cấp | Sơ cấp | TN trường CAND | Tốt nghiệp các trường ngành ngoài | Dưới 30 | Từ 30-40 | Từ 40- dưới 50 | Từ 50 trở lên |
| Tổng số | Chưa bồi dưỡng nghiệp vụ CAND | Đã bồi dưỡng nghiệp vụ CÀD | Có VB2, tại chức tại các trường CAND |
|  | CA huyện Bình Lục | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 |