**BÁO CÁO**

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI PHÂN XƯỞNG CÔNG NGHỆ

*Tháng …….năm 20…….*

***I. Tình hình nhân lực***

* Tổng số CBCNV: - Số người nghỉ việc (sa thải, thôi việc..) trong tháng:
* Tổng số lượng người vắng mặt: - Số nhân lực cần bổ sung:
* Số người vi phạm nội quy:

***II. Tình hình sản xuất trong tháng***

1. *Tổng hợp sản lượng và mức tiêu hao hàng tháng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tháng* | **Sản Lượng** | | | | **Chỉ tiêu tiêu hao** | | | | | | | |
| *Loại 1* | *Loại 2* | *Phế phẩm* | *Tổng sản phẩm* | *Tiêu hao phế* | *Điện IF* | *Điện tổng* | *Hợp kim* | *Ôxy* | *VLCL* | *Dầu FO* | *Que đo nhiệt* |
| *Tấn* | *Tấn* | *Tấn* | *Tấn* | *%* | *Kwh/t* | *Kwh/t* | *Kg/t* | *Kg/t* | *Kg/t* | *Kg/t* | *Que/t* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Tổng*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. *Bảng thông số sản xuất*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Tháng*** | ***Số Ca SX*** | ***Số mẻ*** | ***Năng suất*** | | ***Thời gian thông điện bình quân*** | ***Thời gian nạp liệu, đè liệu bình quân*** | ***Tổng thời gian nấu 1 mẻ bình quân*** | ***Thời gian đúc bình quân 1 mẻ*** | ***Số thùng TG sử dụng*** | ***Số lượng khuôn đúc sử dụng*** | ***Tuổi thọ lò nấu*** |
| *Tấn/mẻ* | *Tấn/ngày* | *Phút* | *Phút* | *Phút* | *Phút* | *Mẻ/lò* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Tổng*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. *Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất trong tháng.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kế hoạch*** | | | | | ***Thực hiện*** | | | | | ***So sánh(Đạt, không đạt, vượt KH)*** | ***Ghi chú*** |
| ***TT*** | ***Ngày/tháng đến…*** | ***Kích thước phôi(mm)*** | ***Mác thép*** | ***Số lượng***  ***(Tấn)*** | ***TT*** | ***Ngày/tháng đến…*** | ***Kích thước phôi(mm)*** | ***Mác thép*** | ***Số lượng***  ***(Tấn)*** |
| ***1*** |  |  |  |  | ***1*** |  |  |  |  |  |  |
| ***2*** |  |  |  |  | ***2*** |  |  |  |  |  |  |

1. *Các sự không phù hợp phát sinh trong tháng*

* Nhận xét về sản lượng sản phẩm (SD295, Q235, CT5….):
* Về chất lượng phôi
* Các sự cố lớn phát sinh trong tháng
* Tình trạng thiết bị có nguy cơ hư hỏng…

***III. Các công tác VSCN, ATLĐ và PCCN tại bộ phận.***

* Các khu vực vi phạm
* Các công việc chưa làm được
* Đề xuất, kiến nghị

*Ngày ……tháng ……năm 20….*

**QĐ PX Công nghệ**