|  |  |
| --- | --- |
| THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG **BCH ĐOÀN QUẬN HẢI AN**  **\*\*\*** | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *Hải An, ngày 01 tháng 4 năm 2019* |

**THÔNG BÁO**

**Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền vận động Hiến máu tình nguyện quận đợt 1 năm 2019**

Kết quả cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đơn vị** | **Chỉ tiêu** | **Số đơn vị**  **đã thực hiện** | **Số đơn vị chưa thực hiện được** |
| 1 | *Đoàn thanh niên quận* | - | 4 |  |
| 2 | Ngành Giáo dục  (*Phòng GD & ĐT phụ trách)* | 50 | 0 | 50 |
| 3 | Phòng Y tế | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Phòng Tài chính Kế hoạch | 20 | 11 | 9 |
| 5 | Phòng Văn hóa Thông tin | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Phòng Thanh tra | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Phòng Tư pháp | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Phòng Tài nguyên Môi trường | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Văn phòng UBND | 9 | 0 | 9 |
| 10 | Công an quận | 50 | 19 | 31 |
| 11 | Đài phát thanh | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Phòng lao động thương binh xã hội | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Phòng Quản lý đô thị | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Trung tâm Văn hóa thể thao | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Phòng Kinh tế | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Phòng Nội vụ | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Trung tâm phát triển quỹ đất | 5 | 0 | 5 |
| 18 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận | 3 | 0 | 3 |
| 19 | Chi cục Thuế Hải An | 15 | 0 | 15 |
| 20 | Chi cục thống kê | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Trung tâm Y tế dự phòng | 26 | 0 | 26 |
| 22 | Trung tâm Dân số quận | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên | 7 | 3 | 4 |
| 24 | Trường THPT Lê Quý Đôn | 15 | 2 | 13 |
| 25 | Trường THPT Hải An | 10 | 0 | 10 |
|  | Trường THPT Chuyên Trần Phú | 10 | 0 | 10 |
| 26 | Trường THPT Phan Chu Trinh | 3 | 0 | 3 |
|  | Trường THPT Hùng Vương | 5 | 0 | 5 |
| 27 | Bệnh viện đa khoa | 10 | 0 | 7 |
| 28 | Phường Cát Bi | 81 | 0 | 81 |
| 29 | Phường Thành Tô | 68 | 0 | 68 |
| 30 | Phường Đằng Lâm | 108 | 4 | 104 |
| 31 | Phường Đằng Hải | 83 | 6 | 77 |
| 32 | Phường Nam Hải | 48 | 0 | 48 |
| 33 | Phường Tràng Cát | 53 | 5 | 48 |
| 34 | Phường Đông Hải I | 107 | 2 | 105 |
| 35 | Phường Đông Hải II | 53 | 78 | 0 |
|  | **CỘNG** | **872** | **134** | **738** |