**PHỤ LỤC 1**

**Khẩu hiệu tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động**

**về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025**

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2025

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025

- Chủ động phòng ngừa, đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

- Tăng cường đảm bảo quyền làm việc trong môi trường an toàn và sức khỏe của người lao động

- Tuân thủ nội quy, quy trình làm việc an toàn để bảo vệ bản thân, gia đình và doanh nghiệp

- An toàn lao động là trên hết

- Tham gia huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động để làm việc an toàn

- Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong sử dụng các máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

- Chủ động kiểm soát các nguy cơ, rủi ro mất an toàn, vệ sinh lao động

- Suy nghĩ về an toàn - Làm việc an toàn để bảo vệ chính mình và doanh nghiệp

- An toàn lao động là hạnh phúc của mỗi gia đình



CĐCS khi treo băng rôn vui lòng lồng ghép huy hiệu công đoàn vào khẩu hiệu.

**PHỤ LỤC 2**

**Tổng hợp các hoạt động Hưởng ứng Tháng hành động**

**về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số**  **TT** | **Các hoạt động** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cấp cơ sở | văn bản |  |  |
| 2 | Tư vấn trực tiếp/trực tuyến về chế độ chính sách ATVSLĐ cho NLĐ | cuộc |  |  |
| Số người | người |  |  |
| 3 | Thi trực tiếp/trực tuyến tìm hiểu pháp luật về ATVSLĐ | cuộc |  |  |
| Số người | người |  |  |
| 4 | Các tin, bài đăng Cổng thông tin điện tử Công đoàn thành phố Tân Uyên | Tin, phóng sự |  |  |
| 5 | Các bài viết trên báo, tạp chí, fanpage, fabook của công đoàn | bài |  |  |
| 6 | Băng rôn, khẩu hiệu, áp phích | chiếc |  |  |
| 7 | Tờ rơi, tranh đã phát hành | tờ |  |  |
| 8 | Ấn phẩm thông tin khác (sách, báo, bản tin,…) | quyển |  |  |
| 9 | **Triển khai các phong trào thi đua về ATVSLĐ** |  |  |  |
| Số phong trào | phong trào |  |  |
| Số tập thể tham gia | Tập thể |  |  |
| Số cá nhân tham gia | Cá nhân |  |  |
| 10 | Số sáng kiến cải thiện điều kiện lao động về ATVSLĐ | Sáng kiến |  |  |
| 11 | Số đoàn viên, NLĐ đề nghị TLĐ tặng Bằng Lao động sáng tạo | người |  |  |
| 12 | **Tổ chức Hội thi ATVSV giỏi** |  |  |  |
| ***Cấp cơ sở*** | cuộc |  |  |
| Số lượng người tham gia | người |  |  |
| 13 | **Tập huấn công tác ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn, ATVSV** |  |  |  |
| ***Cấp cơ sở*** | cuộc |  |  |
| Số lượng người tham gia | người |  |  |
| 14 | **CĐCS phối hợp với NSDLĐ tự kiểm tra về ATVSLĐ** |  |  |  |
| Số cuộc | Cuộc |  |  |
| Các nguy cơ, rủi ro được phát hiện | Nguy cơ |  |  |
| Các nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây dựng, bổ sung | Nội quy, quy trình |  |  |
| 15 | **An toàn vệ sinh viên** |  |  |  |
| Số doanh nghiệp thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên | DN |  |  |
| Số lượng an toàn vệ sinh viên | người |  |  |
| 16 | **Tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ** |  |  |  |
| Số DN có tổ chức bữa ăn ca | DN |  |  |
| Số doanh nghiệp đảm bảo mức ăn ca theo Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 của BCH Tổng Liên đoàn | DN |  |  |
| 17 | **Số CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Công đoàn tổ chức thăm, tặng quà** |  |  |  |
| Cấp cơ sở | Người/gia đình |  |  |
| Số tiền thăm hỏi | ngàn đồng |  |  |
| 18 | **Khen thưởng phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ" cấp cơ sở** |  |  |  |
| ***Tập thể*** |  |  |  |
| - Giấy khen | chiếc |  |  |
| ***Cá nhân*** |  |  |  |
| - Giấy khen | chiếc |  |  |
| 19 | **Số vụ TNLĐ xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2025** |  |  |  |
| Trong đó: Tổng số vụ TNLĐ | vụ |  |  |
| Tổng số người bị TNLĐ | người |  |  |
| Số vụ chết người | vụ |  |  |
| Số người chết | người |  |  |
| Số người bị thương nặng | người |  |  |
| 20 | **Số vụ TNLĐ xảy ra trong tháng 5/2025** |  |  |  |
| Số vụ TNLĐ | vụ |  |  |
| Số người bị TNLĐ | người |  |  |
| Số vụ chết người | vụ |  |  |
| Số người chết | người |  |  |
| Số người bị thương nặng | người |  |  |
| 21 | **Kinh phí tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ** |  |  |  |
| Kinh phí của doanh nghiệp | ngàn đồng |  |  |
| Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có) | ngàn đồng |  |  |
| Ngân sách công đoàn | ngàn đồng |  |  |
| 22 | **Các hoạt động khác (nếu có)** |  |  |  |

**PHỤ LỤC 3**

**THỐNG KÊ**

**Danh sách mạng lưới an toàn, vệ sinh viên**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên doanh nghiệp** | **Địa chỉ** | **Loại hình SXKD** | **Hoạt động của mạng lưới ATVSV** | | | | | |
| **Có QĐ thành lập mạng lưới** | **Có quy chế hoạt động** | **Có sổ ghi kiến nghị ATVSLĐ** | **Số ATVSV** *(người)* | **Số ATVSV đã được cấp chứng nhận huấn luyện** *(người)* | **Mức phụ cấp AT,VSV** *(đ/người/tháng)* |
| **1** | Công ty A | Khu…, Phường…, huyện, | Điện tử | X | X | X | 92 | 81 | **250.000** |
| **2** | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú:***

- Nếu chưa có thì điền (0) vào ô thông tin;

- Nếu có thì tích dấu (X) hoặc điền con số cụ thể vào ô thông tin.