|  |  |
| --- | --- |
| CĐ CẤP TRÊN: …………………………………………………………………..  **CĐCS: ……………………………………………………………………………** | **BIỂU SỐ LIỆU**  *(Kèm theo Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tiêu chí thống kê** | **Đơn vị tính** | **UBKT CĐCS, NĐ** |
| 1 | * Tổng số cán bộ UBKT | Người |  |
| 2 | * Chủ nhiệm UBKT là: + Phó Chủ tịch | Người |  |
| + Ủy viên BTV | Người |  |
| + Ủy viên BCH | Người |  |
| 3 | * Số cán bộ UBKT được bồi dưỡng nghiệp vụ UBKT (kể từ khi có Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ đến nay) | Người |  |
| 4 | * Tổng số cuộc kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật: | Cuộc |  |
| Trong đó: + Kiểm tra tài chính | Cuộc |  |
| + Kiểm tra Điều lệ | Cuộc |  |
| + Kiểm tra dấu hiệu vi phạm | Cuộc |  |
| + Giám sát chuyên đề | Cuộc |  |
| + Xử lý kỷ luật | Trường hợp |  |
| 5 | * Số lượt tiếp Đoàn viên, NLĐ | Lượt |  |
| 6 | * Số đơn KN, TC nhận được | Đơn |  |
| Trong đó: + Số đơn KN, TC Công đoàn đã giải quyết | Đơn |  |
| + Số đơn KN, TC Công đoàn đã tham gia giải quyết | Đơn |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. ỦY BAN KIỂM TRA** |