**Đơn vị: Học viện Kỹ thuật Quân sự**

**THỐNG KÊ QUÝ 3 NĂM 2021**

**Hội phụ nữ cơ sở và Công đoàn cơ sở**

*(Tính đến tháng 10/2021)*

| **Nội dung** | | **Số lượng** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hội viên** | **Đoàn viên CĐ** | |
| **Nam** | **Nữ** |
| **Số lượng** | SQ | 15 | 5 | 5 |
| QNCN | 17 | 11 | 6 |
| CNVQP | 1 | 2 | 1 |
| LĐHĐ | 0 | 0 | 0 |
| DT thiểu số | 3 | 1 | 1 |
| **Trình  độ** | Sơ cấp | 2 | 0 | 1 |
| Trung cấp | 7 | 5 | 2 |
| Cao đẳng | 8 | 6 | 1 |
| Đại học | 18 | 7 | 5 |
| Thạc sĩ | 6 | 0 | 3 |
| Tiến sĩ | 3 | 0 | 0 |
| **Danh  hiệu** | Trợ giảng | 0 | 0 | 0 |
| Giảng viên | 1 | 0 | 0 |
| Giảng viên chính | 3 | 0 | 1 |
| Phó GS | 0 | 0 | 0 |
| GS | 0 | 0 | 0 |
| **Bậc thợ** | Bậc 2 | 8 | 0 | 0 |
| Bậc 3 | 10 | 6 | 2 |
| Bậc 4 | 6 | 3 | 1 |
| Bậc 5 | 4 | 0 | 1 |
| Bậc 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bậc 7 | 0 | 0 | 0 |
| **Chức  danh** | CN Khoa | 0 | 0 | 0 |
| Phó CN Khoa | 0 | 0 | 0 |
| CN Bộ môn | 0 | 0 | 0 |
| Phó CN Bộ môn | 0 | 0 | 0 |
| Trưởng phòng | 0 | 0 | 0 |
| Phó trưởng phòng | 0 | 0 | 0 |
| Trưởng ban và tương đương | 0 | 0 | 0 |
| Phó Trưởng ban và tương đương | 0 | 0 | 0 |
| Trợ lý | 2 | 3 | 2 |
| Kỹ thuật viên hướng dẫn TH, TN | 1 | 1 | 0 |
| **Độ  tuổi** | Từ 18 - 30 | 12 | 0 | 1 |
| Từ 31 - 49 | 26 | 17 | 9 |
| 50 tuổi trở lên | 6 | 1 | 2 |
| **Đảng viên** | Đảng viên | 59 | 16 | 10 |
| Đảng viên mới kết nạp | 2 | 1 | 0 |
| Đang đề xuất kết nạp | 2 | 0 | 1 |
| **Giữ vị trí trong  Đảng uỷ** | Bí thư | 0 | 0 | 0 |
| Phó bí thư | 0 | 0 | 0 |
| Đảng uỷ viên | 0 | 0 | 0 |
| Thường vụ | 0 | 0 | 0 |
| **Giữ vị trí trong  Chi bộ** | Bí thư | 1 | 0 | 0 |
| Phó bí thư | 1 | 0 | 1 |
| Chi uỷ viên | 2 | 0 | 0 |
| **Giữ vị trí trong  các tổ chức  đoàn thể** | Chủ tịch | 0 | 0 | 0 |
| Phó chủ tịch | 0 | 0 | 0 |
| Uỷ viên | 0 | 0 | 0 |
| Bí thư Đoàn | 0 | 0 | 0 |
| Phó bí thư Đoàn | 1 | 0 | 0 |
| Uỷ viên BCH Đoàn | 0 | 0 | 0 |
| **Lao động sáng tạo** | Đề tài cấp Nhà nước | 0 | 0 | 0 |
| Đề tài cấp Bộ Quốc phòng | 0 | 0 | 0 |
| Đề tài cấp Học viện | 0 | 0 | 0 |
| Đề tài cấp cơ sở | 0 | 0 | 0 |
| Số sáng kiến cải tiến kỹ thuật | 0 | 0 | 0 |
| Giá trị thành tiền | 3 | 0 | 0 |
| **Kết nạp mới** |  | 13 | 6 | 4 |
|  |  |  |  |  |

*Tình hình chung:*

- Hoàn cảnh gia đình:

+ Mất chồng/vợ: 1

+ Ly hôn: 2

+ Nuôi con một mình: 1

+ Bệnh hiểm nghèo, bệnh dài ngày: 1

+ Con mắc bệnh tự kỷ, bị bệnh về thần kinh, bệnh hiểm nghèo: 2

+ Có nhà ở nhưng bị hư hỏng không có khả năng tu sửa, xây lại: 43

- Số đoàn viên (hội viên) trên 35 tuổi chưa lập gia đình: 27

- Số đoàn viên (hội viên) có vợ/chồng đang công tác tại Học viện: 12