1. **Danh hiệu thi đua:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Năm** | **Danh hiệu thi đua** | **Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận** |
| **2016** | **Tập thể LĐ xuất sắc** | QĐ số 1930/QĐ-CT ngày 12/9/2016 của UBND thành phố Hải Phòng. |
| **2017** | **Tập thể LĐ xuất sắc** | QĐ 2233/ QĐ- UBND ngày 28/8/2017 của UBND Thành phố Hải Phòng. |
| **2018** | **Tập thể LĐ xuất sắc** | QĐ 2090/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND Thành phố Hải Phũng |
| **2019** | **Tập thể LĐ xuất sắc** | QĐ số 1630/QĐ-TTg, ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính Phủ |
| **2020** | **Tập thể LĐ xuất sắc** | QĐ 2586/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND Thành phố Hải Phòng. |
| **2021** | **Tập thể LĐ xuất sắc** | QĐ 2805/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND Thành phố Hải Phòng. |
| **2022** | **Tập thể LĐ xuất sắc** | QĐ 2877/QĐ-UBND ngày 03/9/2022 của UBND Thành phố Hải Phòng. |
| **2023** | **Tập thể LĐ xuất sắc** | QĐ 2367/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND Thành phố Hải Phòng. |

1. **Hình thức khen thưởng:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Năm** | **Danh hiệu thi đua** | **Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận** |
| **2017** | **Bằng khen UBND Thành phố Hải Phòng** | QĐ 2233/ QĐ- UBND ngày 28/8/2017 của UBND Thành phố Hải Phòng |
| **2018** | **Cờ thi đua xuất sắc** | QĐ 2090/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND Thành phố Hải Phòng |
| **2019** | **Cờ thi đua xuất sắc** | QĐ số 1630/QĐ-TTg, ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính Phủ |
| **2020** | **Cờ thi đua xuất sắc** | QĐ 2586/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND Thành phố Hải Phòng. |
| **Bằng khen UBND Thành phố Hải Phòng** | QĐ 2586/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND Thành phố Hải Phòng |
| **2021** | **Cờ thi đua xuất sắc** | QĐ 2805/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND Thành phố Hải Phòng. |
| **2022** | **Cờ thi đua xuất sắc** | QĐ 2877/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố Hải Phòng. |
| **Bằng khen của UBND Thành Phố** | QĐ 2877/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố Hải Phòng. |
| **Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ** | QĐ 1339/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ |
| **2023** | **Bằng khen của Bộ GD ĐT** |  |