**Phụ lục II**

**KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN CTĐ, CTCT CHO CSM NĂM 2024**

*(Kèm theo Báo cáo số: /BC-ĐĐ ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Đại đội)*

**I. CHẤT LƯỢNG CHÍNH TRỊ**

**1. Tuổi đời**

- 19 tuổi = 53/79 = 67,09%.

- 20 tuổi = 13/79 = 16,46%.

- 21 tuổi = 07/79 = 8,86%.

- 22 tuổi = 02/79 = 2,53%.

- 23 tuổi = 04/79 = 5,06%.

**2. Văn hóa**

- Lớp 7 = 04/79 = 5,06%.

- Lớp 8 = 04/79 = 5,06%.

- Lớp 9 = 26/79 = 32,91%.

- Lớp 10 = 05/79 = 6,33%.

- Lớp 11 = 05/79 = 6,33%.

- Lớp 12 = 28/79 = 35,44%.

- Trung cấp = 06/79 = 7,60%.

- Cao đẳng = 01/79 = 1,27%.

**3. Dân tộc thiểu số**

- Tổng số: 06/79 = 7,60%. Gồm 03 dân tộc: Nùng = 01; Dao = 01; Cao Lan = 04.

**4. Tôn giáo**

- Thiên chúa = 08/79 = 10,13%.

- Không theo tôn giáo nào = 71/79 = 89,87%

**5. Có vợ, con**

Có vợ = 03/79 = 3,80%. Trong đó:

- Có con = 01.

- Chưa có con = 02.

**6. Hoàn cảnh đặc biệt**

- Bố chết = 08/79 = 10,13%.

- Mẹ chết = 02/79 = 2,53%.

- Bố mẹ ly hôn = 12/79 = 15,19%.

**7. Có người thân đi nước ngoài, bản thân từng đi nước ngoài**

- Có người thân đi nước ngoài = 01/79 = 1,27%.

- Chiến sỹ mới đã từng đi nước ngoài = 01/79 = 1,27%.

**8. Hình xăm**

- Tổng số = 21/79 = 26,58%.

**9. Phân loại chất lượng chính trị**

- Loại 1 = 70/79 = 88,61%.

- Loại 2 = 09/79 = 11,39%.

**II. KẾT QUẢ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ**

| **Đơn vị** | **Q.Số** | **KẾT QUẢ** | | | | | | | | **TLKG %** | **Xếp loại** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G** | **%** | **K** | **%** | **Đ** | **%** | **KĐ** | **%** |
| bBB1 | 27 | 7 | 25,93 | 14 | 51,85 | 6 | 22,22 | 0 | 0,00 | 27 | Khá |
| bBB2 | 27 | 8 | 29,63 | 13 | 48,15 | 6 | 22,22 | 0 | 0,00 | 27 | Khá |
| bBB3 | 25 | 10 | 40,00 | 8 | 32,00 | 7 | 28,00 | 0 | 0,00 | 25 | Khá |