|  |  |
| --- | --- |
| LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TÂY NINH  **LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG**  **HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU**  Số: /TB-LĐLĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Huyện Dương Minh Châu, ngày 30 tháng 01 năm 2019* |

**THÔNG BÁO**

**LỊCH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT II NĂM 2019**

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

Thực hiện kế hoạch số: 01/KH-BCĐ, ngày 07/01/2019 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) về việc thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2019;

Căn cứ Thông báo số: 05/TB-BCĐ, ngày 28/01/2019 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) về việc HMTN đợt I năm 2019;

Ban thường vụ LĐLĐ huyện thông báo kết quả HMTN đợt I/2019 và lịch HMTN đợt II năm 2019 như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Đơn vị** | **Chỉ tiêu** | **Thực hiện** | **Tỷ lệ %** |
| 01 | CĐCS Kho bạc | 03 |  |  |
| 02 | CĐCS Văn phòng Huyện ủy | 03 |  |  |
| 03 | CĐCS Ban Tổ chức Huyện ủy | 02 |  |  |
| 04 | CĐCS Ban Tuyên giáo Huyện ủy | 01 |  |  |
| 05 | CĐCS Trung tâm BDCT | 01 |  |  |
| 06 | CĐCS Phòng Nội vụ huyện | 02 |  |  |
| 07 | CĐCS Phòng LĐTB và XH huyện | 03 |  |  |
| 08 | CĐCS Viện Kiểm sát huyện | 03 |  |  |
| 09 | CĐCS Chi cục thuế huyện | 07 |  |  |
| 10 | CĐCS Văn phòng HĐND – UBND huyện | 05 |  |  |
| 11 | CĐCS Phòng Tài chính – KH huyện | 02 |  |  |
| 12 | CĐCS Thanh tra | 01 |  |  |
| 13 | CĐCS Phòng Tài nguyên MT-TK | 04 |  |  |
| 14 | CĐCS Kinh tế Hạ tầng | 03 |  |  |
| 15 | CĐCS Phòng Nông nghiệp PTNT | 01 |  |  |
| 16 | CĐCS Tòa án | 04 |  |  |
| 17 | CĐCS Phòng VHTT | 01 |  |  |
| 18 | CĐCS Đài truyền thanh | 01 |  |  |
| 19 | CĐCS Huyện đoàn - CCB | 02 |  |  |
| 20 | CĐCS Quỹ Tín dụng nhân dân | 03 |  |  |
| 21 | CĐCS UB.MTTQ.VN huyện | 02 |  |  |
| 22 | CĐCS Ban Dân vận Huyện ủy – LĐLĐ huyện | 01 |  |  |
| 23 | CĐCS Phòng Y tế huyện | 02 |  |  |
| 24 | CĐCS Chi cục thi hành án DS | 03 |  |  |
| 25 | CĐCS Ủy ban kiểm tra Huyện ủy | 01 |  |  |
| 26 | CĐCS Trung tâm Văn hóa Thể thao | 02 |  |  |
| 27 | CĐCS Hội Nông dân | 01 |  |  |
| 28 | CĐCS Hội LH Phụ nữ | 01 |  |  |
| 29 | CĐCS Trung tâm quản lý đầu tư xây dựng | 02 |  |  |
| 30 | CĐCS Phòng Giáo dục-Đào tạo | 02 |  |  |
|  |  | **69** |  |  |
| **KHỐI TRƯỜNG HỌC** | | | | |
| 01 | CĐCS Trường THCS Thị Trấn | 08 |  |  |
| 02 | CĐCS Trường THCS Suối Đá | 07 |  |  |
| 03 | CĐCS Trường THCS xã Phan | 06 |  |  |
| 04 | CĐCS Trường THCS Bàu Năng | 09 |  |  |
| 05 | CĐCS Trường THCS Chà Là | 06 |  |  |
| 06 | CĐCS Trường THCS Cầu Khởi | 07 |  |  |
| 07 | CĐCS Trường THCS Truông Mít | 09 |  |  |
| 08 | CĐCS Trường THCS Lộc Ninh | 07 |  |  |
| 09 | CĐCS Trường THCS Bến Củi | 04 |  |  |
| 10 | CĐCS Trường THCS Phước Minh | 06 |  |  |
| 11 | CĐCS Trường THCS Phước Ninh | 06 |  |  |
| 12 | CĐCS Trường TH Thị Trấn A | 07 |  |  |
| 13 | CĐCS Trường TH Trị Trấn B | 04 |  |  |
| 14 | CĐCS Trường TH Suối Đá A | 04 |  |  |
| 15 | CĐCS Trường TH Suối Đá B | 04 |  |  |
| 16 | CĐCS Trường TH Phước Hội | 06 |  |  |
| 17 | CĐCS Trường TH Xã Phan | 06 |  |  |
| 18 | CĐCS Trường TH Bàu Năng A | 07 |  |  |
| 19 | CĐCS Trường TH Bàu Năng B | 06 |  |  |
| 20 | CĐCS Trường TH Ninh Hưng | 04 |  |  |
| 21 | CĐCS Trường TH Bình Linh | 06 |  |  |
| 22 | CĐCS Trường TH Cầu Khởi A | 06 |  |  |
| 23 | CĐCS Trường TH Cầu Khởi B | 05 |  |  |
| 24 | CĐCS Trường TH Truông Mít A | 07 |  |  |
| 25 | CĐCS Trường TH Thuận An | 06 |  |  |
| 26 | CĐCS Trường TH Thuận Tân | 04 |  |  |
| 27 | CĐCS Trường TH Lộc Ninh | 07 |  |  |
| 28 | CĐCS Trường TH Bến Củi | 05 |  |  |
| 29 | CĐCS Trường TH Phước Minh A | 07 |  |  |
| 30 | CĐCS Trường TH Phước Minh B | 04 |  |  |
| 31 | CĐCS Trường TH Phước Ninh A | 06 |  |  |
| 32 | CĐCS Trường TH Phước Ninh B | 04 |  |  |
| 33 | CĐCS Trường MN 20-11 | 05 |  |  |
| 34 | CĐCS Trường MG Suối Đá | 04 |  |  |
| 35 | CĐCS Trường MG Xã Phan | 03 |  |  |
| 36 | CĐCS Trường MN Hướng Dương | 05 |  |  |
| 37 | CĐCS Trường MG Chà Là | 03 |  |  |
| 38 | CĐCS Trường MN Cầu Khởi | 04 |  |  |
| 39 | CĐCS Trường MG Truông Mít | 04 |  |  |
| 40 | CĐCS Trường MG Lộc Ninh | 03 |  |  |
| 41 | CĐCS Trường MN Bến Củi | 03 |  |  |
| 42 | CĐCS Trường MN Phước Minh | 04 |  |  |
| 43 | CĐCS Trường MG Phước Ninh | 03 |  |  |
| 44 | CĐCS Trung tâm GDNN – GDTX huyện | 03 | 02 |  |
|  | **Tổng cộng** | **300** |  |  |

**1-Thời gian, địa điểm HMTN đợt II năm 2019:**

**\*Thời gian:** **Bắt đầu từ 7 giờ 30’, ngày 03/3/2019 (Chủ Nhật)**

**\*Địa điểm:** **Khuôn viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình, huyện Dương Minh Châu.**

**2-Chế độ:**

Người HMTN được hưởng chế độ theo Thoâng tö soá 05/2017/TT-BYT ngaøy 14/4/2017 cuûa Boä Y tế, veà vieäc chi phí hieán maùu tình nguyeän cụ thể như sau:

**a. Đối với người Hiến máu tình nguyện, một đơn vị máu thể tích 250ml**

\* Tổng số quà, tiền trị giá: **180.000đ**/01 đơn vị máu.

Trong đó gồm:

+ Quà và ăn nhẹ trị giá : 130.000đ.

+ Chi phí đi lại : 50.000đ.

**b. Đối với người Hiến máu tình nguyện, một đơn vị máu thể tích 350ml**

\* Tổng số quà, tiền trị giá: **230.000đ**/01 đơn vị máu.

Trong đó gồm:

+ Quà và ăn nhẹ trị giá : 180.000đ.

+ Chi phí đi lại : 50.000đ.

**- *Người đi HMTN nhớ mang theo giấy CMND hoặc thẻ HMTN lần trước (người có thẻ) theo yêu cầu của Trung tâm truyền máu bệnh viện Chợ Rẫy*.**

**3- Điều kiện tham gia hiến máu tình nguyện:**

- Tuổi đời: Nam từ ñuû 18 tuoåi đñeán 60 tuoåi; Nữ từ ñuû 18 tuoåi đñến 55 tuoåi.

- Cân nặng từ 45kg trở lên.

- Ăn sáng đầy đủ trước khi HMTN.

Nhận được Thông báo này đề nghị các công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác HMTN đợt II năm 2019.

Đề nghị các CĐCS cử người đi hiến máu cho đơn vị mình phải ghi rõ thông tin (CĐCS …………) để Liên đoàn Lao động huyện tiện trong việc theo dõi.

***Nơi nhận:***   **TM. BAN THƯỜNG VỤ**

- LĐLĐ tỉnh; **PHÓ** **CHỦ TỊCH**

- Ban dân vận HU;

- Chữ thập đỏ huyện;

- CĐ giáo dục và các CĐCS trực thuộc. (Đã ký)

**Thái Thị bích Thủy**