|  |  |
| --- | --- |
| LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂULĐLĐ, CĐ…………………………………… |  |

**BÁO CÁO SỐ LIỆU**

*(Số liệu tính đến 31/8/2023)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CNVCLĐ** | **Đoàn viên** | **CĐCS** | **Số CĐCS đủ điều kiện thành lập BNC QC** | **CĐCS đã thành lập BNC QC** | **Ủy viên BNC QC** |
| Tổng số | Nữ | Tổng số | Nữ | KVNN | KV NNN | Tổng | KVNN | KV NNN | Tổng | KVNN | KV NNN | Tổng | KVNN | KV NNN | Tổng |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (5+6) | (7) | (8) | (7+8) | (9) | (10) | (9+10) | (11) | (12) | (11+12) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  Ghi chú: KVNN: Khu vực nhà nước KVNNN: Khu vực ngoài nhà nước | **TM. BAN THƯỜNG VỤ**(Ký, đóng dấu) |