Tên đơn vị:……………………………..

**BIỂU SỐ LIỆU KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2016**

**I. CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ:**

**- Tổng số CNVCLĐ**:…………………., **trong đó: Nữ CNVCLĐ**:…………………..

**- Trình độ đội ngũ nữ CNVCLĐ:**

 + Giáo sư, Phó giáo sư:…..

 + Tiến sỹ:………….

 + Thạc sỹ:………….

 + Đại học:…………..

 + Cao đẳng:………….

 + Trung cấp::…………

 + Sơ cấp, CNKT:…….

**- Tổng số cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý:**

 + Lãnh đạo:……..

 + cấp Trưởng phòng, ban:……

 + cấp Phó phòng, ban:…………

**- Tổng số cán bộ nữ công:**

+ Chuyên trách:………………

+ Bán chuyên trách:……………….

**- Tổng số Ban Nữ công quần chúng/ Tổng số CĐCS và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở**:……….

**- Số công đoàn cơ sở có dưới 10 lao động nữ: ………đơn vị**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị thực hiện** | **Nữ CBCĐ chuyên trách tham gia BCH, BTV Hội phụ nữ** | **Nữ CBCĐ chuyên trách tham gia Hội đồng nhân dân NK 2016-2021** | **Nữ tham gia BCH Công đoàn** | **Nữ tham gia BTvụ Công doàn** | **Nữ là Chủ tịch, phó Chủ tịch CĐoàn** | **Số lượt người được tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công, vì sự tiến bộ phụ nữ** | **Số đơn vị có 50% lao động nữ trở lên đã có cán bộ lãnh đạo công đoàn chủ chốt là nữ/Tổng số đơn vị có 50% LĐ nữ trở lên** | **Số cán bộ chủ chốt công đoàn và cán bộ nữ công được tập huấn về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn** |
| ***Cấp huyện*** | ***Cấp tỉnh*** | ***Cấp huyện*** | ***Cấp tỉnh*** | ***Số lượng*** | ***Tỷ lệ*** | ***Số lượng*** | ***Tỷ lệ*** | ***Số lượng*** | ***Tỷ lệ*** |
| CĐ cấp trên cơ sở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CĐ cơ sở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC TRONG NỮ CNVCLĐ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Tổng số đơn vị tổ chức** | **Tổng số cuộc được tổ chức** | **Số lượt người tham gia** | **Ghi chú** |
| 1. | Các hoạt động tuyên truyền giáo dục về giới, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ PN; gia đình, trẻ em, dân số SKSS, chính sách lao động nữ…… |  |  |  |  |
| 2. | Tuyên truyền Nghị định 85/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều BLLĐ về chính sách đối với lao động nữ. |  |  |  |  |

**III. KẾT QUẢ CHĂM LO, BẢO VỆ QUYỀN LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CHO LAO ĐỘNG NỮ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đơn vị thực hiện** | **Kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động nữ** | **Nhà trẻ, mẫu giáo cho con CNLĐ ở các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ** |
| **Tổng số DN sử dụng nhiều lao động nữ** | **Số DN sử dụng nhiều LĐN được kiểm tra** | **Số DN hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho CNLĐ** | **Số DN tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên khoa phụ sản** | **Số phòng vắt trữ sữa hiện có** | **Số phòng vắt, trữ sữa mới được lắp đặt năm 2016** | **Được xây dựng từ nguồn kinh phí Nhà nước** | **Được xây dựng từ nguồn kinh phí DN** | **Được xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa** | **Số nhà trẻ, mẫu giáo được CĐ vận động hỗ trợ xây dựng, mua thiết bị đồ dùng học tập phát thể chất, trí tuệ cho con CNLĐ** | **Tổng số tiền hỗ trợ** |
| CĐ cấp trên cơ sở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CĐ cơ sở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Các nội dung trong văn bản quy định của đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến chế độ chính sách đối với lao động nữ cao hơn luật quy đinh: …………………………………………………………………………………………..
* Nội dung chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định:………………………………………………………………………..
* Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ và việc kiểm tra, phối hợp kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ:………………………………
* Nội dung kiến nghị khác (nếu có):………………………….

**IV. PHONG TRÀO THI ĐUA GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Số CĐCS có phát động phong trào/tổng số CĐCS** | **Số Nữ CNVCLĐ đăng ký tham gia phong trào/Tổng số Nữ CNVCLĐ** | **Số Nữ được công nhận hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”/Tổng số nữ tham gia phong trào** | **Tổng số tập thể, cá nhân được CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên tặng Cờ, Bằng khen, Giấy khen về phong trào thi đua ‘Giỏi việc nước, đảm việc nhà”** | **Số nữ được khen thưởng cao từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên** | **Các phong trào thi đua khác trong nữ CNVCLĐ theo đặc thù của đơn vị** |
| CĐ Cấp trên cơ sở |  |  |  |  |  | 1. ………….2………………. |
| CĐ cấp cơ sở |  |  |  |  |  |

**V. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3, NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3 NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10, VÀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Tổng số đơn vị tổ chức** | **Số lượt người tham gia** | **Tổng kinh phí** | **Ghi chú** |
| Tổ chức Các hoạt động kỷ niệm ngày 8/3, 20/3 20/10 như (Hội thi, hội thảo, mititing, tọa đàm, tham quan du lịch ….)1……………………………..2……………………………3…………………………… |  |  |  |  |
| Tổ chức các hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6 như: gặp mặt, tọa đàm, biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu…..1…………………2………………….. |  |  |  |  |

**VI. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ EM VÀ CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHH GIA ĐÌNH.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT.** | **Nội dung** | **Tổng số đơn vị tổ chức thực hiện** | **Tổng kinh phí thực hiện** | **Ghi chú** |
| 1. | Tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ em như: ủng hộ quỹ, tết thiếu nhi 1/6 và tết trung thu, khen thưởng con CNVCLĐ, thăm hỏi tặng quà cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn..……..1………………………2……………………… |  |  |  |
| 2 | Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về thực hiện các biện pháp KHH gia đình và thực hiện chính sách dân số tại đơn vị.1…………………2………………….. |  |  |  |
| 3 | Số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị sinh con thứ 3 trở lên:……người |

 **VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TRONG NỮ CNVCLĐ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên quỹ** | **Cấp trên trực tiếp cơ sở** | **Cấp cơ sở** |
| Tổng số tiền đến thời điểm báo cáo | Số người được vay, hỗ trợ | Số tiền cho vay hỗ trợ | Thu nhập tăng thêm bình quân/người/tháng | Tổng số tiền đến thời điểm báo cáo | Số người được vay, hỗ trợ | Số tiền cho vay, hỗ trợ | Thu nhập tăng thêm bình quân/người/tháng |
| Quỹ vì nữ CNLĐ nghèo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quỹ vì trẻ em |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quỹ khác: CĐCS tổ chức cho CNLĐ gây quỹ hỗ trợ nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NGƯỜI TỔNG HỢP** | **TM. BAN THƯỜNG VỤ** |
|  | ***(Ký tên, đóng dấu)*** |