**ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

**TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA NĂM 2018**

1. **1.Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp: (01 khóa):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khóa** | **Địa điểm** | **Thời gian dự kiến** | **Ghi chú** |
| **Khai giảng** | **Bế giảng** |  |
| 01 |  | Trường Cán bộ Thanh tra | 06/03/2018 | 30/03/2018 |  |

1. **2.Nghiệp vụ Thanh tra viên chính: (13 khóa), gồm:**

*a) Khu vực phía Bắc: 08 khóa, gồm: một số Bộ, ngành và các tỉnh khu vực phía Bắc.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khóa** | **Địa điểm** | **Thời gian dự kiến** | **Ghi chú** |
| **Khai giảng** | **Bế giảng** |  |
| 01 | Khóa 1 | Trường Cán bộ Thanh tra | 03/01/2018 | 02/02/2018 |  |
| 02 | Khóa 2 | 13/03/2018 | 13/04/2018 |  |
| 03 | Khóa 4 | 10/04/2018 | 16/05/2018 |  |
| 04 | Khóa 6 | 22/05/2018 | 22/06/2018 |  |
| 05 | Khoá 8 | 03/07/2018 | 03/08/2018 |  |
| 06 | Khóa 10 | 14/08/2018 | 14/09/2018 |  |
| 07 | Khóa 12 | 25/09/2018 | 26/10/2018 |  |
| 08 | Khóa 13 | 06/11/2018 | 07/12/2018 |  |

*b) Khu vực Miền Trung – Tây nguyên: 01 khóa, gồm: các tỉnh từ Quảng Bình và các tỉnh duyên hải Miền Trung – Tây Nguyên*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khóa** | **Địa điểm** | **Thời gian dự kiến** | **Ghi chú** |
| **Khai giảng** | **Bế giảng** |  |
| 01 | Khóa 9 | Khánh Hòa | 31/7/2018 | 31/8/2018 |  |
|   |   |   |   |   |   |   |

*c) Khu vực Miền Tây Nam Bộ: 02 khóa*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khóa** | **Địa điểm** | **Thời gian dự kiến** | **Ghi chú** |
| **K.giảng** | **Bế Giảng** |  |
| 01 | Khóa 3 | Thành phố Cần Thơ | 27/03/2018 | 27/04/2018 |  |
| 02 | Khóa 7 | 26/6/2018 | 27/7/2018 |  |

*d) Thành phố Hồ Chí Minh: 01 khóa*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khóa** | **Địa điểm** | **Thời gian dự kiến** | **Ghi chú** |
| **K.giảng** | **Bế Giảng** |  |
| 01 | Khóa 5 | Thành phố Hồ Chí Minh | 08/05/2018 | 08/06/2018 |  |

*e) Khu vực Miền Đông Nam bộ: 01 khóa*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khóa** | **Địa điểm** | **Thời gian dự kiến** | **Ghi chú** |
| **K.giảng** | **Bế Giảng** |  |
| 01 | Khóa 11 | Thành phố Hồ Chí Minh | 11/09/2018 | 12/10/2018 |  |

**3. Nghiệp vụ Thanh tra viên**

*a) Khu vực phía Bắc: 07 khóa, gồm: một số Bộ, ngành và các tỉnh khu vực phía Bắc.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khóa** | **Địa điểm** | **Thời gian dự kiến** | **Ghi chú** |
| **Khai giảng** | **Bế giảng** |  |
| 01 | Khóa 1 | Trường Cán bộ Thanh tra | 04/01/2018 | 06/02/2018 |  |
| 02 | Khóa 3 | 17/04/2018 | 25/05/2018 |  |
| 03 | Khóa 5 | 31/05/2018 | 06/07/2018 |  |
| 04 | Khóa 7 | 12/07/2018 | 16/08/2018 |  |
| 05 | Khóa 9 | 23/08/2018 | 28/09/2018 |  |
| 06 | Khóa 10 | 04/10/2018 | 08/11/2018 |  |
| 07 | Khóa 12 | 13/11/2018 | 18/12/2018 |  |

*b) Khu vực Miền Trung – Tây nguyên: 02 khóa, gồm: các tỉnh từ Quảng Bình và các tỉnh duyên hải Miền Trung – Tây Nguyên.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khóa** | **Địa điểm** | **Thời gian dự kiến** | **Ghi chú** |
| **Khai giảng** | **Bế giảng** |  |
| 01 | Khóa 6 | Nha Trang, Khánh Hòa | 12/6/2018 | 17/7/2018 |  |
| 02 | Khóa 11 | 16/10/2018 | 22/11/2018 |  |

*c) Khu vực Miền Tây: 01 khóa, gồm: các tỉnh Miền Tây Nam bộ*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khóa** | **Địa điểm** | **Thời gian dự kiến** | **Ghi chú** |
| **Khai giảng** | **Bế giảng** |  |
| 01 | Khóa 4 | Thành phố Cần Thơ | 15/05/2018 | 19/06/2018 |  |

*d) Khu vực Miền Nam: 02 khóa, gồm các tỉnh Miền Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khóa** | **Địa điểm** | **Thời gian dự kiến** | **Ghi chú** |
| **Khai giảng** | **Bế giảng** |  |
| 01 | Khóa 2 | Thành phố Hồ Chí Minh | 20/03/2018 | 24/04/2018 |  |
| 02 | Khóa 8 | 19/7/2018 | 24/8/2018 |  |

**TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA**