BẢNG KIỂM QUAN SÁT (CHECK LIST)

Người quan sát:

Quan sát: Doanh nghiệp Công ty công trình giao thông

Thời gian quan sát: tháng 7/2018; Địa điểm: Dự án cầu Bạch Đằng

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TT** | **Nội dung đánh giá** | **Kết quả đánh giá** | | |  |
| K |  | Mô hình/cơ cấu tổ chức (Tổ đội thi công) | Phù hợp | Chưa | Không |  |
| K |  | Kế hoạch công tác (tiến độ, bố trí công việc) | Khoa học, chi tiết | Bình thường | Không KH, sơ lược |  |
|  |  | Tổ chức mặt bằng công trường (Bố trí các khu vực sản xuất ngoài công trường) | Khoa học, hợp lý | Bình thường | Không khoa học, không hợp lý |  |
| K |  | Kết quả sản phẩm: Chất lượng công trình | Tốt (nghiệm thu 100% |  | Không đạt |  |
| K |  | Kết quả tiến độ | Vượt | Đảm bảo | Chậm |  |
| K |  | An toàn lao động/Môi trường | An toàn |  | Không an toàn |  |
|  |  | Hồ sơ báo cáo | Đầy đủ/đạt y/c |  | Thiếu/không đạt yc |  |
| S |  | Công nghệ hiện đại áp dụng/Hệ thống máy thiết bị và vận hành | Hiện đại | Bình thường | Lạc hậu |  |
| S |  | Trình độ, tay nghề công nhân, kỹ sư | Cao, lành nghề | Bình thường | Thấp |  |
| S |  | Xử lý sự cố phát sinh/Quản lý rủi ro | Linh hoạt, kịp thời, tốt | Bình thường | Chậm, kém |  |
| S |  | Sáng tạo, cải tiến công nghệ, thiết bị, máy, biện pháp thi công | Sáng tạo, cải tiến |  | Không |  |
| S |  | Phối hợp công việc | Tốt | bt | Không tốt |  |
| A |  | Trang bị bảo hộ lao động (an toàn) | Tốt | BT | Thấp |  |
| A |  | Tuân thủ giờ giấc | Nghiêm túc (100%) | Bt (>90%) | Kém (thấp) |  |
| A |  | Tinh thần thái độ lviệc | Trách nhiệm/Nhiệt huyết | Bình thường | Thiếu trách nhiệm/Uể oải |  |
| A |  | Trách nhiệm với cộng đồng, ý thức bảo vệ môi trường | Có giải pháp an toàn đảm bảo mt | Bình thường | Ảnh hưởng, làm ô nhiễm môi trường |  |
| A |  | Đảm bảo an ninh trật tự xã hội | Tốt | bt | Không tốt |  |