**PHỤ LỤC III**

MẪU KHAI BÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG  
*(Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)*

|  |  |
| --- | --- |
| CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN (NẾU CÓ) **CƠ SỞ XẢY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
| Địa chỉ: …………………………….  Điện thoại/Fax: ……………………  Email: ……………………………… | *……, ngày …. tháng …. năm……..* |

**KHAI BÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG**

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội …1… - Công an huyện …2… |

**1. Thông tin về vụ tai nạn:**

- Thời gian xảy ra tai nạn: … giờ ... phút.. ngày ... tháng ... năm …;

- Nơi xảy ra tai nạn: ……………………………………………………………………………….

- Tóm tắt diễn biến/ hậu quả vụ tai nạn: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

**2. Thông tin về các nạn nhân:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên nạn nhân** | **Năm sinh** | **Giới tính** | **Nghề nghiệp3** | **Tình trạng tai nạn (chết/bị thương nặng/nhẹ)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | …. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NGƯỜI KHAI BÁO** *(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh.

2 Ghi tên đơn vị hành chính cấp huyện.

3 Ghi tên và mã số nghề nghiệp theo danh mục nghề nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê (xem bên dưới)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BẢNG MÃ SỐ NGHỀ NGHIỆP (ghi cấp 2)** | | |
| **CẤP** | **MÃ SỐ** | **TÊN GỌI NGHỀ NGHIỆP** |
| **1** | **4000** | **Nhân viên (nhân viên chuyên môn sơ cấp,  nhân viên kỹ thuật làm việc văn phòng, bàn giấy)** |
| 2 | 4100 | Nhân viên văn phòng |
| 2 | 4200 | Nhân viên phục vụ khách hàng (giao dịch trực tiếp với khách hàng trong mối quan hệ về nghiệp vụ quản lý tiền tệ; sắp xếp đi lại;  đáp ứng nhu cầu thông tin, hẹn gặp và trực điện thoại) |
| **1** | **5000** | **Nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bán hàng có kỹ thuật** |
| 2 | 5100 | Dịch vụ cá nhân và bảo vệ |
| 2 | 5200 | Làm người mẫu, bán hàng và thuyết minh giới thiệu hàng hoá |
| **1** | **6000** | **Lao động có kỹ thuật trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản** |
| 2 | 6100 | Lao động có kỹ thuật trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản |
| **1** | **7000** | **Thợ thủ công có kỹ thuật và các thợ kỹ thuật khác có liên quan** |
| 2 | 7100 | Thợ khai thác (thợ mỏ) và thợ xây dựng |
| 2 | 7200 | Thợ gia công kim loại, thợ gia công cơ khí và các thợ có liên quan |
| 2 | 7300 | Thợ làm đồ tinh xảo, thợ thủ công mỹ nghệ, thợ in ấn và các thợ có liên quan |
| 2 | 7400 | Thợ chế biến lương thực, thực phẩm, đồ gỗ, hàng dệt may, da, giày |
| 2 | 7900 | Thợ thủ công và các thợ khác có liên quan chưa được phân vào đâu |
| **1** | **8000** | **Thợ có kỹ thuật lắp ráp và vận hành máy thiết bị** |
| 2 | 8100 | Thợ vận hành máy móc, thiết bị sản xuất, vật liệu sản xuất |
| 2 | 8200 | Thợ lắp ráp và thợ vận hành máy móc |
| 2 | 8300 | Lái xe và thợ điều khiển các máy móc, thiết bị có động cơ |
| **1** | **9000** | **Lao động giản đơn** |
| 2 | 9100 | Lao động giản đơn về bán hàng và làm dịch vụ |
| 2 | 9200 | Lao động giản đơn trong nông, lâm nghiệp, thuỷ sản |
| 2 | 9300 | Lao động giản đơn trong khai mỏ, xây dựng, công nghiệp, giao thông vận tải  và lao động giản đơn khác |