|  |  |
| --- | --- |
| ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH  **ĐẢNG ỦY/CHI BỘ …**  **\*** | **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**  *Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2022* |

**BIỂU MẪU**

**Số liệu về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên (giai đoạn 2012 - 2022)**

**---**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số cán bộ, đảng viên được tuyên dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách**  **Hồ Chí Minh** | | | **Số đảng viên được học tập nâng cao trình độ LLCT** | | **Số đám cưới được tổ chức theo hình thức văn minh, tiết kiệm** | **Hoạt động của lực lượng 35** | | **Số lần**  **tổ chức hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ** | **Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người lao động (có/không)** | **Hoạt động của lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên** | | **Việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, NQ của Đảng** | | **Công tác kiểm tra, giám sát về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống** | | |
| *Cao cấp, tương đương* | *Trung cấp* | *Có/*  *không* | *Hiệu quả/*  *chưa hiệu quả* | *Có/*  *không* | *Hiệu quả/*  *chưa hiệu quả* | *Số lớp/ đảng viên được quán triệt tại đảng bộ (đạt %)* | *Số lớp/ đảng viên được quán triệt tại chi bộ (đạt %)* | *Số cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên* | *Số cuộc giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên* | *Số đảng viên bị*  *xử lý*  *kỷ luật* |
| *Cấp*  *cơ*  *sở tuyên dương* | *Tổ chức Đảng cấp trên tuyên dương* | *Ngành dọc cấp trên tuyên dương* |
| *(1)* | | | *(2)* | | *(3)* | *(4)* | | *(5)* | *(6)* | *(7)* | | *(8)* | | *(9)* | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |