|  |  |
| --- | --- |
| **BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH**  **\*\*\***  Số: 3095-TB/TĐTN-VP | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2017* |

**THÔNG BÁO**

**Kết quả thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên**

**các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp**

**trực thuộc Thành Đoàn năm học 2016 - 2017**

**-----------**

Căn cứ Hướng dẫn số 111-HD/TĐTN-BTNTH ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc đánh giá, phân loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2016 - 2017; trên cơ sở theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở Đoàn trong năm học 2016 - 2017 và kết quả phân tích, đánh giá của các đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo kết quả đánh giá, phân loại các cơ sở Đoàn khu vực trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2016 - 2017 như sau:

**I. KẾT QUẢ THI ĐUA:**

1. **Cụm thi đua số 1:** gồm 09 đơn vị Đoàn tương đương

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đơn vị** | **Đánh giá thi đua** | | | | | | **Tổng cộng** | **Điểm tối đa** | **Tỉ lệ**  **%** | **Xếp loại** | **Xếp hạng** |
| **Giáo**  **dục** | **Phong trào** | **XD**  **Đoàn** | **Chỉ**  **đạo** | **Điểm thưởng** | **Điểm trừ** |
| 1 | ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. HCM | 285 | 266 | 278 | 89 | 7 | 0 | 925 | 1000 | 92,5 | XS | 1 |
| 2 | ĐH Bách khoa - ĐHQG TP. HCM | 285 | 276 | 274 | 85 | 4 | 4 | 920 | 1000 | 92 | XS | 2 |
| 3 | ĐH Kinh tế TP. HCM | 281 | 269 | 273 | 91 | 3 | 2 | 915 | 1000 | 91,5 | XS | 3 |
| 4 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật  TP. HCM | 281 | 272 | 266 | 85 | 3 | 2 | 905 | 1000 | 90,5 | XS | 4 |
| 5 | ĐH Công nghệ TP. HCM | 282 | 265 | 267 | 88 | 3 | 2 | 903 | 1000 | 90,3 | XS | 5 |
| 6 | ĐH Nông lâm TP. HCM | 277 | 260 | 255 | 83 | 1 | 4 | 872 | 1000 | 87,2 | XS | 6 |
| 7 | ĐH Tôn Đức Thắng | 277 | 261 | 246 | 83 | 1 | 2 | 866 | 1000 | 86,6 | XS | 7 |
| 8 | ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM | 279 | 263 | 241 | 81 | 0 | 0 | 864 | 1000 | 86,4 | XS | 8 |
| 9 | ĐH Công nghiệp  TP. HCM | 266 | 234 | 229 | 77 | 0 | 6 | 800 | 1000 | 80 | TT | 9 |

1. **Cụm thi đua số 2:** gồm 09 đơn vị Đoàn tương đương

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đơn vị** | **Đánh giá thi đua** | | | | | | **Tổng cộng** | **Điểm tối đa** | **Tỉ lệ**  **%** | **Xếp loại** | **Xếp hạng** |
| **Giáo**  **dục** | **Phong trào** | **XD**  **Đoàn** | **Chỉ**  **đạo** | **Điểm thưởng** | **Điểm trừ** |
|  | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM | 280 | 275 | 261 | 94 | 8 | 0 | 918 | 1000 | 91,8 | XS |  |
|  | ĐH Sư phạm TP. HCM | 278 | 274 | 253 | 96 | 10 | 0 | 911 | 1000 | 91,1 | XS |  |
|  | ĐH Mở TP. HCM | 274 | 276 | 259 | 95 | 7 | 2 | 909 | 1000 | 90,9 | XS |  |
|  | ĐH Sài Gòn | 280 | 273 | 257 | 93 | 0 | 0 | 903 | 1000 | 90,3 | XS |  |
|  | ĐH Y dược TP. HCM | 262 | 272 | 254 | 93 | 9 | 4 | 886 | 1000 | 88,6 | XS |  |
|  | ĐH Ngân hàng TP.HCM | 271 | 272 | 247 | 87 | 0 | 4 | 873 | 1000 | 87,3 | XS |  |
|  | ĐH Tài chính – Marketing | 267 | 270 | 240 | 87 | 0 | 6 | 858 | 1000 | 85,8 | XS |  |
|  | Đoàn Khối Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch | 223 | 252 | 198 | 87 | 0 | 4 | 756 | 1000 | 75,6 | TT |  |
|  | ĐH Văn Lang | 234 | 244 | 196 | 81 | 0 | 2 | 753 | 1000 | 75,3 | TT |  |

1. **Cụm thi đua số 3:** gồm 10 đơn vị Đoàn tương đương

| **T**  **T** | **Đơn vị** | **Đánh giá thi đua** | | | | | | **Tổng cộng** | **Điểm tối đa** | **Tỉ lệ**  **%** | **Xếp loại** | **Xếp hạng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Giáo**  **dục** | **Phong trào** | **XD**  **Đoàn** | **Chỉ**  **đạo** | **Điểm thưởng** | **Điểm trừ** |
|  | ĐH Luật TP. HCM | 280 | 281 | 258 | 95 | 5 | 2 | 917 | 1000 | 91,7 | XS | 1 |
|  | ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM | 278 | 276 | 258 | 96 | 8 | 0 | 916 | 1000 | 91,6 | XS | 2 |
|  | ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM | 273 | 266 | 241 | 89 | 3 | 0 | 872 | 1000 | 87,2 | XS | 3 |
|  | ĐH Ngoại thương cơ sở II | 260 | 269 | 241 | 87 | 0 | 0 | 857 | 1000 | 85,7 | XS | 4 |
|  | CĐ Sư phạm Trung ương TP. HCM | 255 | 270 | 236 | 90 | 3 | 2 | 852 | 1000 | 85,2 | XS | 5 |
|  | ĐH Giao thông Vận tải - phân hiệu TP. HCM | 253 | 265 | 246 | 92 | 0 | 4 | 852 | 1000 | 85,2 | XS | 5 |
|  | ĐH Quốc tế Hồng Bàng | 247 | 270 | 247 | 88 | 2 | 4 | 850 | 1000 | 85 | XS | 7 |
|  | ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP. HCM | 255 | 275 | 227 | 90 | 5 | 4 | 848 | 1000 | 84,8 | TT | 8 |
|  | ĐH Công nghệ Sài Gòn | 263 | 269 | 221 | 84 | 0 | 4 | 833 | 1000 | 83,3 | TT | 9 |
|  | ĐH Kiến trúc TP. HCM | 241 | 260 | 244 | 85 | 0 | 6 | 824 | 1000 | 82,4 | TT | 10 |

**4. Cụm thi đua số 4:** gồm 09 đơn vị Đoàn cơ sở

| **T**  **T** | **Đơn vị** | **Đánh giá thi đua** | | | | | | **Tổng cộng** | **Điểm tối đa** | **Xếp loại** | **Tỉ lệ**  **(%)** | **Xếp hạng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Giáo**  **dục** | **Phong trào** | **XD**  **Đoàn** | **Chỉ**  **đạo** | **Điểm thưởng** | **Điểm trừ** |
|  | ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 266 | 275 | 254 | 93 | 9 | 2 | 895 | 1000 | 89,5 | XS |  |
|  | ĐH Quốc tế - ĐHQG TP.HCM | 274 | 277 | 245 | 91 | 4 | 2 | 889 | 1000 | 88,9 | XS |  |
|  | ĐH Văn Hiến | 250 | 275 | 256 | 88 | 0 | 2 | 867 | 1000 | 86,7 | XS |  |
|  | ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM1 | 237 | 287 | 209 | 79 | 0 | 2 | 810 | 970 | 83,5 | TT |  |
|  | ĐH Lao động Xã hội Cơ sở II | 247 | 229 | 221 | 86 | 0 | 2 | 781 | 1000 | 78,1 | TT |  |
|  | ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM | 224 | 240 | 220 | 77 | 0 | 0 | 761 | 1000 | 76,1 | TT |  |
|  | ĐH Công nghệ Thông tin Gia Định1 | 228 | 242 | 182 | 74 | 0 | 0 | 726 | 970 | 74,8 | Khá |  |
|  | Đoàn Cơ quan Đại học Quốc gia TP. HCM1 | 227 | 234 | 174 | 75 | 0 | 2 | 708 | 970 | 73 | Khá |  |
|  | ĐH Hoa Sen | 193 | 180 | 207 | 62 | 0 | 4 | 638 | 1000 | 63,8 | TB |  |

**5. Cụm thi đua số 5:** gồm 07 đơn vị Đoàn cơ sở

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đơn vị** | **Đánh giá thi đua** | | | | | | **Tổng cộng** | **Điểm tối đa** | **Tỉ lệ**  **%** | **Xếp loại** | **Xếp hạng** |
| **Giáo**  **dục** | **Phong trào** | **XD**  **Đoàn** | **Chỉ**  **đạo** | **Điểm thưởng** | **Điểm trừ** |
| 1 | CĐ Công nghệ Thủ Đức | 276 | 284 | 227 | 88 | 14 | 1 | 888 | 1000 | 88,8 | XS | 1 |
| 2 | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng | 266 | 283 | 226 | 82 | 11 | 1 | 867 | 1000 | 86,7 | XS | 2 |
| 3 | CĐ Kinh tế TP. HCM | 278 | 263 | 237 | 88 | 3 | 3 | 866 | 1000 | 86,6 | XS | 3 |
| 4 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP. HCM | 268 | 279 | 226 | 81 | 3 | 1 | 856 | 1000 | 85,6 | XS | 4 |
| 5 | CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng2 | 266 | 268 | 223 | 90 | 3 | 0 | 850 | 1000 | 85,0 | TT | 5 |
| 6 | CĐ Tài chính - Hải Quan | 258 | 232 | 174 | 64 | 0 | 2 | 726 | 1000 | 72,6 | Khá | 6 |
| 7 | CĐ Viễn Đông3 | 168 | 149 | 118 | 43 | 0 | 3 | 475 | 970 | 48,9 | Yếu | 7 |

**6. Cụm thi đua số 6:** gồm 07 đơn vị Đoàn cơ sở

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đơn vị** | **Đánh giá thi đua** | | | | | | **Tổng cộng** | **Điểm tối đa** | **Tỉ lệ**  **%** | **Xếp loại** | **Xếp hạng** |
| **Giáo**  **dục** | **Phong trào** | **XD**  **Đoàn** | **Chỉ**  **đạo** | **Điểm thưởng** | **Điểm trừ** |
| 1 | Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh1 | 271 | 270 | 233 | 95 | 2 | 0 | 871 | 970 | 89,8 | XS | 1 |
| 2 | Dự bị Đại học1 | 262 | 269 | 228 | 92 | 0 | 0 | 851 | 970 | 87,7 | XS | 2 |
| 3 | CĐ Kinh tế Công nghệ TP. HCM | 260 | 260 | 247 | 86 | 0 | 2 | 851 | 1000 | 85,1 | XS | 3 |
| 4 | CĐ Công nghệ Thông tin TP. HCM | 251 | 217 | 223 | 86 | 0 | 0 | 777 | 1000 | 77,7 | TT | 4 |
| 5 | CĐ Vạn Xuân1 | 241 | 222 | 194 | 84 | 0 | 0 | 741 | 970 | 76,4 | TT | 5 |
| 6 | CĐ Quốc tế TP. HCM1 | 38 | 84 | 48 | 55 | 0 | 0 | 225 | 970 | 23,2 | Yếu | 6 |
| 7 | CĐ Miền Nam3 | 25 | 45 | 61 | 22 | 0 | 4 | 149 | 970 | 15,4 | Yếu | 7 |
| 8 | CĐ nghề Ispace4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yếu | 8 |
| 9 | CĐ Bách Việt4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**\**Chú thích:***

*1 Đơn vị không có Hội Sinh viên.*

*2 Công tác xây dựng Đoàn điểm dưới 75% và Hội Sinh viên xếp loại Tiên tiến.*

*3 Đơn vị không có Hội Sinh viên và chưa trích nộp Đoàn phí theo quy định (Tính đến hết ngày 14/6/2017).*

*4Đơn vị chưa trích nộp Đoàn phí theo quy định (Tính đến hết ngày 14/6/2017) và không nộp hồ sơ kiểm tra.*

**II. DANH HIỆU ĐƠN VỊ XUẤT SẮC DẪN ĐẦU:**

Trên cơ sở kết quả thi đua, Ban Thường vụ Thành Đoàn quyết định công nhận danh hiệu đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2016 - 2017 cho các đơn vị sau:

- **Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh:** đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cụm thi đua số 1.

- **Đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh:** đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cụm thi đua số 2.

- **Đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh:** đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cụm thi đua số 3.

- **Đoàn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch:** đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cụm thi đua số 4.

- **Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức:** đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cụm thi đua số 5.

- **Đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh:** đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cụm thi đua số 6.

Trên đây là kết quả đánh giá, phân loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2016 - 2017.

**Nơi nhận:**

* TW Đoàn: VP, Ban TNTH, Ban TNCNĐT;
* Ban Dân vận Thành ủy, Ban TĐKT TP;
* Ban Thường vụ Thành Đoàn;
* Đảng ủy Khối ĐH-CĐ-TCCN;
* Đảng ủy ĐHQG TP.HCM;
* Đảng ủy - BGH các trường ĐH - CĐ - TCCN;
* Các cơ sở Đoàn khu vực Trường học;
* Lưu (VTLT).

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN**  CHÁNH VĂN PHÒNG  (đã ký)  **Trần Thu Hà** |