**Tiêu chuẩn 7:**

1. Số liệu thống kê: (1) số lượng, năng lực cán bộ hỗ trợ; (2) số lượng tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển; (3) số lượng CBHT được đánh giá, khen thưởng trong giai đoạn 2020-2024; (4) số lượt đào tạo bồi dưỡng; (5) số lượt CBHT được cử đi đào tạo và bồi dưỡng; (6) số lượng Cán bộ hỗ trợ được hưởng chính sách thu hút (Biểu mẫu kèm theo).
	1. Thống kê số lượng CBHT tuyển dụng, bổ nhiệm và luân chuyển trong 5 năm

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Tổng** |
| 1 | Tuyển dụng | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | **0** |
| 2 | Bổ nhiệm |  1 | 1  | 1  |  1 |  1 | **5** |
| 3 | Luân chuyển | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | **0** |
| **…** |   |   |   |   |   |   |  |

* 1. Thống kê số lượng CBHT được đánh giá trong 5 năm

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại đánh giá** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Tổng** |
| 1 | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ |   |   |  1 |  1 |  1 | **3** |
| 2 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |  3 | 2 |  2 |  2 |  2 | **11** |
| 3 | Hoàn thành nhiệm vụ |   |  1 |   |   |   | **1** |
| 4 | Không hoàn thành nhiệm vụ |  0 |  0  | 0  |  0 |  0 | **0** |

* 1. Thống kê số lượt CBHT trợ được cử đi đào tạo (ThS, TS, ĐH) và tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trong 5 năm

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Tổng** |
| 1 | Số lượng CBHT được cử đi đào tạo (ThS, TS, ĐH) |  1 |   |   |   |   | **1** |
| 2 | Số lượng CBHT tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ |  3 | 3  |  3 | 3  |  3 | **15** |