**Biểu mẫu kèm theo Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW**

**Biểu 1:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | | | | | | | | | | | |
| **Việc quán triệt, học tập**  **Kết luận số 01-KL/TW** | | | | **Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa** | | | | **Quán triệt, học tập nội dung sinh hoạt**  **chuyên đề năm 2022** | | | |
| *Hội nghị trực tiếp* | | *Hội nghị trực tuyến* | | *Hội nghị trực tiếp* | | *Hội nghị trực tuyến* | | *Hội nghị trực tiếp* | | *Hội nghị trực tuyến* | |
| Số cuộc | Số người tham gia học tập | Số cuộc | Số người tham gia học tập | Số cuộc | Số người tham gia học tập | Số cuộc | Số người tham gia học tập | Số cuộc | Số người tham gia học tập | Số cuộc | Số người tham gia học tập |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Biểu 2:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **Hướng dẫn, tổ chức làm theo Bác** | | | | | | |
|  | *Việc sinh hoạt* | | *Kết quả thực hiện* | | | | |
| Số cuộc sinh hoạt chuyên đề | Nội dung chuyên đề | Số cán bộ đảng viên xây dựng cam kết/tổng số ĐV | Tỉ lệ cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết | Số cán bộ đảng viên xây dựng kế hoạch nhưng không thực hiện/ Vi phạm cam kết | Tập thể chọn các nội dung “đột phá” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để “làm theo” | |
| Có**\*** | Không |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |

\* Nội dung “đột phá” của cơ quan/doanh nghiệp chọn trong chỉ đạo ‘làm theo” (nếu có):.......................................................................................................................................

**Biểu 3:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **Nội dung** | | | | | | | | | | |
| **Nội dung các mô hình, điển hình** **trong**  **học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,**  **phong cách Hồ Chí Minh** | | **Số gương điển hình được tuyên truyền trên báo, đài, Trang Thông tin điện tử ...** | **Số lượng các mô hình được biểu dương, vinh danh** | | **Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW** | | | | | |
| Tập thể | Cá nhân | Tập thể | Cá nhân | Số cuộc kiểm tra | Số cuộc giám sát | Số cán bộ, đảng viên được kiểm tra | Số cán bộ, đảng viên được giám sát | Số tổ chức đảng được kiểm tra | Số tổ chức đảng được giám sát |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Ghi chú: Các mô hình, gương điển hình không trùng nhau giữa các năm. Ví dụ: Các mô hình, gương điển hình của năm 2022 không bao gồm các mô hình, gương điển hình của năm 2021.