**Đơn vị: HPN HVKTQS**

**THỐNG KÊ**

**Hội Phụ nữ**

*(Tính đến tháng 4/2024)*

**I. Số liệu chung**:

| **Nội dung** | | **Số lượng** |
| --- | --- | --- |
| **Tổ chức Hội** | Tổng số hội viên | 53 |
| **Số lượng** | SQ | 17 |
| QNCN | 20 |
| CNVQP | 1 |
| LĐHĐ | 0 |
| Học viên | 15 |
| Chiến sĩ |  |
| DT thiểu số | 4 |
| Hội viên kết nạp mới trong kỳ báo cáo |  |
| Hội viên giảm trong kỳ báo cáo |  |
| - Tự thôi, không tham gia sinh hoạt Hội |  |
| - Chuyển đi nơi khác |  |
| - Lý do khác |  |
| **Trình  độ** | Sơ cấp | 2 |
| Trung cấp | 7 |
| Cao đẳng | 8 |
| Đại học | 22 |
| Thạc sĩ | 7 |
| Tiến sĩ | 3 |
| **Danh  hiệu** | Trợ giảng |  |
| Giảng viên |  |
| Giảng viên chính |  |
| Phó GS |  |
| GS |  |
| **Bậc thợ** | Bậc 2 | 29 |
| Bậc 3 | 12 |
| Bậc 4 | 6 |
| Bậc 5 | 4 |
| Bậc 6 | 0 |
| Bậc 7 | 0 |
| Bậc 8 | 0 |
| **Chức  danh** | CN Khoa | 0 |
| Phó CN Khoa | 0 |
| CN Bộ môn | 0 |
| Phó CN Bộ môn | 0 |
| Trưởng Phòng | 0 |
| Phó trưởng Phòng | 0 |
| Trưởng ban và tương đương | 0 |
| Phó Trưởng ban và tương đương | 0 |
| Trưởng PTN |  |
| Trợ lý | 3 |
| Bếp trưởng | 0 |
| Phó Đại đội trưởng |  |
| Giám đốc trung tâm |  |
| Kỹ thuật viên hướng dẫn TH, TN | 1 |
| Nhân viên/Văn thư | 31 |
| **Độ  tuổi** | Từ 18 - 30 | 15 |
| Từ 31 - 49 | 26 |
| 50 tuổi trở lên | 11 |
| **Đảng viên** | Đảng viên chính thức | 46 |
| Đảng viên dự bị | 3 |
| Chưa kết nạp đảng | 4 |