BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

 **ỦY BAN KIỂM TRA**

 \*\*\*

 Số: 23-TB/TĐTN-UBKT *TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2015*

**THÔNG BÁO**

**V/v thực hiện các báo cáo kết quả**

**công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn trong năm 2015**

**-----------**

Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TĐTN-UBKT ngày 05/02/2015 của Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015, Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn đề nghị Ủy ban Kiểm tra các Quận – Huyện Đoàn và tương đương thực hiện các báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2015, cụ thể như sau:

- Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn 6 tháng đầu năm 2015: báo cáo nhận định, báo cáo số liệu *(theo mẫu đính kèm)* gởi trước **ngày 15/6/2015**.

- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2015: báo cáo nhận định, báo cáo số liệu *(theo mẫu đính kèm)* gởi trước **ngày 15/10/2015**.

Đối với Ủy ban Kiểm tra khu vực trường học thực hiện báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm học 2014 – 2015 theo Thông báo số 22-TB/TĐTN-UBKT ngày 13/11/2014 của Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn.

Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn đề nghị Ủy ban Kiểm tra các Quận – Huyện Đoàn và tương đương nghiêm túc triển khai thực hiện.

 **TM. ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ĐOÀN**

**Nơi nhận:**

- Thường trực Thành Đoàn;

- Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn;

- Ủy ban Kiểm tra Quận – Huyện Đoàn và tương đương;

- Lưu (VT - LT).

CHỦ NHIỆM

 *(Đã ký)*

 **Vương Thanh Liễu**

|  |  |
| --- | --- |
| BCH ĐOÀN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ỦY BAN KIỂM TRA**\*\*\* | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH** *Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015* |

**PHỤ LỤC SỐ LIỆU**

# **Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2015**

**-----------**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Kết quả thực hiện** |
| **I** | **Kết quả kiểm tra, giám sát chuyên đề (1)** |  |
| 1 | Số đoàn kiểm tra  |  |
| 2 | Số cơ sở Đoàn được kiểm tra  |  |
| - | Đoàn cơ sở  |  |
| - | Chi đoàn cơ sở  |  |
| - | Chi đoàn  |  |
| 3 | Kết luận |  |
| - | Số đơn vị cơ sở Đoàn có sai phạm |  |
| - | Số đoàn viên có sai phạm |  |
| **II** | **Công tác kỷ luật và thi hành kỷ luật trong Đoàn** |  |
| 1 | *Tổng số vụ vi phạm* |  |
| - | Tổng số tổ chức Đoàn có sai phạm |  |
| - | Tổng số Cán bộ, Đoàn viên vi phạm |  |
| - | Tổng số Cán bộ đoàn vi phạm |  |
| *-* | Tổng số Đoàn viên vi phạm |  |
| 2 | *Nội dung vi phạm* |  |
| - | Vi phạm về ý thức tổ chức |  |
| - | Vi phạm pháp luật |  |
| - | Vi phạm phẩm chất đạo đức |  |
| - | Vi phạm quản lý tài chính |  |
| - | Các vi phạm khác |  |
| 3 | *Tổng số vụ đang giải quyết* |  |
| 4 | *Tổng số vụ đã giải quyết* |  |
| 5 | *Hình thức kỷ luật đối với cơ quan lãnh đạo của Đoàn vi phạm* |  |
| - | Khiển trách |  |
| - | Cảnh cáo |  |
| - | Giải tán  |  |
| 6 | *Hình thức kỷ luật đối với cán bộ Đoàn vi phạm* |  |
| - | Khiển trách  |  |
| - | Cảnh cáo  |  |
| - | Cách chức  |  |
| - | Khai trừ  |  |
| 7 | *Hình thức kỷ luật đối với đoàn viên vi phạm*  |  |
| -  | Khiển trách  |  |
| -  | Cảnh cáo  |  |
| -  | Khai trừ  |  |
| **III** | **Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Đoàn (2)** |  |
| 1 | *Tình hình đơn thư khiếu nại*  |  |
| - | Số đơn  |  |
| - | Đã giải quyết |  |
| - | Đang giải quyết |  |
| - | Không giải quyết |  |
| 2 | *Tình hình đơn thư tố cáo*  |  |
| - | Số đơn ghi tên |  |
| - | Số đơn không ghi tên hoặc mạo danh  |  |
| - | Đã giải quyết  |  |
| - | Đang giải quyết |  |
| - | Không giải quyết |  |
| 3 | *Kết luận đơn thư tố cáo* |  |
| - | Số đơn tố đúng |  |
| - | Số đơn tố sai |  |
| - | Số đơn tố đúng một phần |  |
| - | Số đơn chưa có cơ sở kết luận |  |
| 4 | *Tình hình đơn thư khác (kiến nghị, phản ánh)* |  |
| - | Số đơn ghi tên |  |
| - | Số đơn không ghi tên hoặc mạo danh  |  |
| - | Đã giải quyết  |  |
| - | Đang giải quyết |  |
| - | Không giải quyết |  |
| **IV** | **Tổng số cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đoàn Quận Huyện và tương đương** |  |
| - | Số Ủy viên UBKT hiện tại/ số Ủy viên UBKT khi bầu |  |
| - | Số Ủy viên UBKT bổ sung/ tổng số Ủy viên UBKT rút tên trong năm |  |
| **V** | **Công tác tập huấn cán bộ Kiểm tra** |  |
| - | Số lớp tập huấn |  |
| - | Tổng số cán bộ được tập huấn |  |
| - | Số cán bộ được tham gia các lớp tập huấn công tác kiểm tra do ngành khác tổ chức |  |

(1) Nêu tên các chuyên đề kiểm tra, giám sát

(2) Nêu rõ lý do không giải quyết từng loại đơn.

 **TM. ỦY BAN KIỂM\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**