|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| CÔNG TY THAN QUANG HANH – TKV |
| Số ádfsdaf /QĐ-VQHC | Quảng Ninh, 07/11/2020 |

**QUYẾT ĐỊNH**

# Về việc điều động công nhân

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY THAN QUANG HANH – TKV**

Căn cứ Quyết định số 2121/QĐ-TKV, ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Than Quang Hanh – TKV;

Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Lao động tiền lương Công ty,

# QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Nay quyết định thay đổi lương cho các cá nhân (có danh sách kèm theo). Kể từ ngày \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Điều 2.** Hệ số lương cấp bậc của các cá nhân có bảng kèm theo. Lương hưởng theo quy chế của Công ty. Công việc cụ thể của cá nhân do Quản đốc Phân xưởng phân công.

**Điều 3**. Các cá nhân có tên và các Ông Chánh văn phòng, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCLĐ, các Trưởng phòng, Quản đốc có liên quan của Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - Như điều 3; (e.copy)  - Lưu HS;  - LưuVP; Hồ sơ TCLĐ.(5b) |  | **GIÁM ĐỐC** |
|  |  | **Nguyễn Công Chính** |

**DANH SÁCH ĐIỀU ĐỘNG CÔNG NHÂN**

*Kèm theo Quyết định số* ádfsdaf */QĐ-VQHC,* 07/11/2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Đơn vị | Nghề nghiệp | Chức danh | Thang lương | Bậc lương |
| 1 | Hồ Thanh Long | 14016 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 2 | Nguyễn Ngọc Nhiên | 14020 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 3 | Nguyễn Ngọc Nhiên | 14020 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 4 | Nguyễn Văn Cần | 14046 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 5 | Lê Long Vũ | 14115 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 6 | Nguyễn Mạnh Tới | 14489 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 7 | Bùi Công Thắng | 14709 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 8 | Lương Xuân Tân | 14814 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 9 | Vũ Xuân Rịnh | 14853 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 10 | Lê Công Minh | 14923 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 11 | Trần Đình Đường | 15089 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 12 | Nguyễn Ngọc Minh | 15149 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 13 | Nguyễn Văn Mạnh | 15420 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 14 | Trần Khắc Bình | 15461 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 15 | Lê Thị Dung | 15468 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 16 | Nguyễn Đức Toàn | 15537 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 17 | Nguyễn Quang Sơn | 16052 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 18 | Trần Duy Trinh | 16533 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 19 | Vũ Trung Kiên | 16618 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 20 | Phạm Văn Diễn | 16852 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |
| 21 | Nguyễn Văn H | 17216 | Phòng An toàn | Lao công 3 | Cán bộ, viên chức | TKV 02.NV.VII | 5,804,000 |