**MAÃU BAÙO CAÙO SOÁ LIEÄU**

**NAÊM HOÏC 20..… – 20..….**

**-----//-----**

 **TEÂN ÑÔN VÒ**:

* Soá CBCNVC: Nöõ:
* Soá ñoaøn vieân CÑ Nöõ
* Soá ÑVCÑ môùi keát naïp NH: 20…… – 20….…:
* Soá ñoaøn vieân nôi khaùc chuyeån ñeán:
* Ñaõ phaùt theû ÑVCÑ:
* Soá ñaûng vieân: Nöõ:
* Soá ñoaøn vieân öu tuù giôùi thieäu cho Ñaûng: Nöõ:
* Ñaõ ñöôïc keát naïp naêm 20…….-20……:(GV,SV); Nöõ:( GV, SV)
* Soá toå CÑ: CÑBP:
* Soá toå CÑ ñaït VM: CÑBP ñaït VM:
* Soá UVBCHCÑ: Nöõ:
* Thu nhaäp bình quaân : 1000ñ/ngöôøi/ thaùng
* Soá ngöôøi ñöôïc xeùt naâng löông trong naêm
* Số LĐ được ký HĐLĐ không xác định thời hạn………..người;

Tỷ lệ % so với tổng số NG-LĐ:………………………………..

* Số LĐ được ký HĐLĐ có thời hạn………..người;

Tỷ lệ % so với tổng số NG-LĐ:………………………………..

* Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp:

+ Số người đã đóng BHXH:……………..người; Tỷ lệ % so với tổng số NG-LĐ:………………………………..

+ Số người đã đóng BHYT:……………..người; Tỷ lệ % so với tổng số NG-LĐ:………………………………..

+ Số người đã đóng BHTN:……………..người; Tỷ lệ % so với tổng số NG-LĐ:………………………………..

* Ký thỏa ước Lao động tập thể:………………………
* Tai nạn lao động: Tổng số vụ:………..; Số người chết:………..; Số người mất khả năng lao động…………………….
* Soá ngöôøi tham döï tham quan, nghæ maùt
* Ngaøy ÑH coâng ñoaøn:
* Ngaøy HNghò CBCC (ÑHCNVC)
* Caùc coâng trình chaøo möøng caùc ngaøy leã lôùn

* Soá laàn taäp huaán, dieãn taäp Phoøng chaùy chöõa chaùy

* Soá laàn toå chöùc BC thôøi söï Tuyeân truyeàn Phaùpluaät
* Caùc chöông trình höôûng öùng “thaùng coâng nhaân”
* Hoäi thao, taïi CÑCS, boä moân, soá ngöôøi tham gia:

* Hoäi dieãn vaên ngheä, Karaokeâ, Soá tieát muïc, soá ngöôøi tham gia:

* Caùc phong traøo hoaït ñoâng Nöõ coâng soá ngöôøi tham gia……………………….
* Soá ñöôïc hoïc taäp naâng cao trình ñoä chính trò naêm hoïc 20..… – 20..…:
* Toång soá TN cöû nhaân CT(Hieän coù): Cao caáp CT ( Hieän coù ) :
* Soá ñang theo hoïc cao caáp, cöû nhaân chính trò

Soá ngöôøi hoïc taäp naâng cao trình ñoä chuyeân moân, nghieäp vuï naêm hoc 201…-201… ñaõ ñaït tæ leä ?% trong dieän phaûi chuaån hoaù do Boä GD-ÑT quy ñònh

 Đại học:…………người; Trên đại học:…………người; Tin học, Ngoại ngữ: ……….người

* Số người học nghiệp vụ công đoàn:…………………người
* Tính ñeán naêm 201…, soá Giaùo sö, PGS Nöõ …….. Tieán só: Nöõ…………..
* Soá Thaïc só: Nöõ
* Soá ñeà taøi nghieân cöùu KH naêm 20..… - 20..… caáp tröôøng (Soá ñeà taøi ñaõ ñöôïc coâng nhaän ,

 /soá ñeà taøi ñaêng kyù

* Caáp TP
* Caáp Boä caáp nhaø nöôùc
* Tỷ lệ đạt lao động tiên tiến so với NG-LĐ:……..%

+ Chiến sĩ thi đua: cấp cơ sở:……..; cấp ĐHQG:…….; cấp Bộ:………

+ Tổng số giáo viên dạy giỏi: cấp cơ sở:…….., cấp thành phố:………..

* Soá Phuï nöõ “hai gioûi” caáp tröôøng caáp thaønh phoá
* Soá suaát hoïc boång Nguyeãn Ñöùc Caûnh ñaõ trao ……….. soá tieàn
* Soá chaùu ñöôïc tham döï traïi heø Thanh Ña naêm 20..…:
* Hoaït ñoäng xaõ hoäi, soá nhaø tình nghóa , nhaø tình thöông ; nhà công vụ:…………….
* Nuoâi meï VNAH , soá ngöôøi HMNÑaïo
* Caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi khaùc (cöùu trôï luõ luït, giuùp ñôõ vuøng saâu, vuøng xa, vì ngöôøi ngheøo….),:…………………………………………………………….. ………………………………………………………

 ………………………………………………………

 Vôùi soá tieàn:

* Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ với nữ NG-LĐ: Tổng số cuộc kiểm tra:……….; Kiểm tra phối hợp:……………
* Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tổng số đơn:………; Số đơn đã giải quyết:……….; Số đơn thuộc thẩm quyền CĐ giải quyết:…………..

 TM. Ban chaáp haønh CÑCS

 ( Kyù teân vaø ñoùng daáu )

***Ghi chú:***

Gửi mẫu báo cáo số liệu này

vềVP CĐ ĐHQG ***chậm nhất là ngày 15/6 hàng năm***