|  |  |
| --- | --- |
| THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH  ***Mẫu dành cho***  ***Đoàn tương đương cấp huyện***  **BCH …………………….**  \*\*\* | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015* |

**BÁO CÁO**

**Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn**

**và đoàn viên năm 2015**

**\_\_\_\_\_**

**I. Kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên và bình chọn đoàn viên ưu tú**

* Tổng số đoàn viên: ……..
* Số đoàn viên đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên: ……….

+ Số Đoàn viên được công nhận hoàn thành: ……..

+ Số đoàn viên được đánh giá chất lượng: …….

+ Số đoàn viên không được đánh giá chất lượng: …………

* Số đoàn viên ưu tú được bình chọn (từ ngày 15/10/2014 – 15/10/2015):...
* Số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng (từ ngày 15/10/2014 – 15/10/2015): …… chiếm tỷ lệ ……% trên tổng số Đảng viên được kết nạp tại đơn vị.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số Đoàn viên được đánh giá / trên tổng số đoàn viên của đơn vị**  **…………………………………..** | | | | | | | | **Ghi chú**  (Số lượng đoàn viên không được đánh giá) |
| **Xuất sắc** | | **Khá** | | **Trung bình** | | **Yếu** | |
| Tổng số | Tỷ lệ (trên tổng số đoàn viên được đánh giá) | Tổng số | Tỷ lệ (trên tổng số đoàn viên được đánh giá) | Tổng số | Tỷ lệ (trên tổng số đoàn viên được đánh giá) | Tổng số | Tỷ lệ (trên tổng số đoàn viên được đánh giá) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Kết quả đánh giá chất lượng Đoàn cơ sở và chi đoàn**

1. Tổng số Đoàn cơ sở trực thuộc:……..
2. Tổng số Chi đoàn cơ sở trực thuộc:…….
3. Tổng số Chi đoàn bộ phận (trực thuộc Đoàn cơ sở): …….

***\* Kết quả đánh giá chất lượng Đoàn cơ sở:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đoàn cơ sở** | **Tổng số đoàn cơ sở được đánh giá** | **Kết quả đánh giá** | | | | | | | | | | **Ghi chú**  (Số lượng cơ sở đoàn không được đánh giá) |
| **Xuất sắc** | | **Tiên tiến** | | **Khá** | | **Trung bình** | | **Yếu** | |
| Số lượng | Tỷ lệ (trên tổng số được đánh giá) | Số lượng | Tỷ lệ (trên tổng số được đánh giá) | Số lượng | Tỷ lệ (trên tổng số được đánh giá) | Số lượng | Tỷ lệ (trên tổng số được đánh giá) | Số lượng | Tỷ lệ (trên tổng số được đánh giá) |
| Phường, xã, thị trấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công nhân lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trường học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lực lượng vũ trang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***\* Kết quả đánh giá chất lượng Chi đoàn cơ sở:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đối tượng** | **Tổng số Chi đoàn cơ sở** | **Trong đó số chi đoàn cơ sở được đánh giá chất lượng** | **Kết quả đánh giá** | | | | | | | |
| **Vững mạnh** | | **Khá** | | **Trung bình** | | **Yếu** | |
| Số lượng | Tỷ lệ (trên tổng số được đánh giá) | Số lượng | Tỷ lệ (trên tổng số được đánh giá) | Số lượng | Tỷ lệ (trên tổng số được đánh giá) | Số lượng | Tỷ lệ (trên tổng số được đánh giá) |
| Phường, xã, thị trấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công nhân lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trường học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lực lượng vũ trang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***\* Kết quả đánh giá chất lượng Chi đoàn bộ phận:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đối tượng** | **Tổng số Chi đoàn**  **bộ phận** | **Trong đó số chi đoàn bộ phận được đánh giá chất lượng** | **Kết quả đánh giá** | | | | | | | |
| **Vững mạnh** | | **Khá** | | **Trung bình** | | **Yếu** | |
| Số lượng | Tỷ lệ (trên tổng số được đánh giá) | Số lượng | Tỷ lệ (trên tổng số được đánh giá) | Số lượng | Tỷ lệ (trên tổng số được đánh giá) | Số lượng | Tỷ lệ (trên tổng số được đánh giá) |
| Phường, xã, thị trấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công nhân lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trường học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lực lượng vũ trang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**TM. BAN THƯỜNG VỤ ……………**

***Mẫu dành cho***

***Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn***

|  |  |
| --- | --- |
| THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH  **BCH …………………….**  \*\*\* | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015* |

**BÁO CÁO**

**Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn**

**và đoàn viên năm 2015**

**\_\_\_\_\_**

**I. Kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên và bình chọn đoàn viên ưu tú**

* Tổng số đoàn viên: ……..
* Số đoàn viên đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên: ……….

+ Số Đoàn viên được công nhận hoàn thành: ……..

+ Số đoàn viên được đánh giá chất lượng: …….

+ Số đoàn viên không được đánh giá chất lượng: …………

* Số đoàn viên ưu tú được bình chọn (từ ngày 15/10/2014 – 15/10/2015):...
* Số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng (từ ngày 15/10/2014 – 15/10/2015): …… chiếm tỷ lệ ……% trên tổng số Đảng viên được kết nạp tại đơn vị.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số Đoàn viên được đánh giá / trên tổng số đoàn viên của đơn vị**  **…………………………………..** | | | | | | | | **Ghi chú**  (Số lượng đoàn viên không được đánh giá) |
| **Xuất sắc** | | **Khá** | | **Trung bình** | | **Yếu** | |
| Tổng số | Tỷ lệ (trên tổng số đoàn viên được đánh giá) | Tổng số | Tỷ lệ (trên tổng số đoàn viên được đánh giá) | Tổng số | Tỷ lệ (trên tổng số đoàn viên được đánh giá) | Tổng số | Tỷ lệ (trên tổng số đoàn viên được đánh giá) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Kết quả đánh giá chất lượng chi đoàn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đối tượng** | **Tổng số Chi đoàn bộ phận** | **Trong đó số chi đoàn bộ phận được đánh giá chất lượng** | **Kết quả đánh giá** | | | | | | | |
| **Vững mạnh** | | **Khá** | | **Trung bình** | | **Yếu** | |
| Số lượng | Tỷ lệ (trên tổng số được đánh giá) | Số lượng | Tỷ lệ (trên tổng số được đánh giá) | Số lượng | Tỷ lệ (trên tổng số được đánh giá) | Số lượng | Tỷ lệ (trên tổng số được đánh giá) |
| Công nhân lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Khác  (ghi rõ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**TM. BAN THƯỜNG VỤ …………**