**Bảng 1**

**TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO**

**THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW**

*(Thống kê từ khi Kết luận ban hành tới tháng 4/2023)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Năm** | **Tổng số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tất cả các cấp***(tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW; cấp huyện và tương đương; cấp xã và tương đương)* | **Văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh/thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW** |
| **Nghị quyết** | **Chỉ thị** | **Chương trình, kế hoạch thực hiện** |
| 2021 | 1.632 |  | x | x |
| 2022 | 1.886 |  |  | x |
| 2023 | 1.293 |  |  | x |
| **Tổng** | **4.811** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Bảng 2**

 **TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT**

Bảng 2A: TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW

|  |  |
| --- | --- |
| **Cấp** | **Quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW** |
| **Hội nghị Trực tiếp** | **Hội nghị trực tuyến** | **Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến** |
| **Số cuộc** | **Số người tham gia học tập** | **Số cuộc** | **Số người tham gia học tập** | **Số điểm cầu** | **Số cuộc** | **Số người tham gia học tập** | **Số điểm cầu** |
| Tỉnh/thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW |  |  | 1 | 1.079 | 15 |  |  |  |
| Huyện và tương đương | 263 | 13.747 | 8 | 2.351 | 72 |  |  |  |
| Xã và tương đương | 859 | 49.095 | 112 | 13.499 | 65 | 3 | 2.476 | 19 |
| **Tổng** | **1.122** | **62.842** | **121** | **16.929** | **152** | **3** | **2.476** | **19** |

Bảng 2B: TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA

(*Do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức biên soạn*)

|  |  |
| --- | --- |
| **Cấp** | **Quán triệt, học tập Chuyên đề toàn khóa** |
| **Hội nghị Trực tiếp** | **Hội nghị trực tuyến** | **Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến** |
| **Số cuộc** | **Số người tham gia học tập** | **Số cuộc** | **Số người tham gia học tập** | **Số điểm cầu** | **Số cuộc** | **Số người tham gia học tập** | **Số điểm cầu** |
| Tỉnh/thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW |  |  | 1 | 1.079 | 15 |  |  |  |
| Huyện và tương đương | 263 | 13.747 | 8 | 2.351 | 72 |  |  |  |
| Xã và tương đương | 859 | 49.095 | 112 | 13.499 | 65 | 3 | 2.476 | 19 |
| **Tổng** | **1.122** | **62.842** | **121** | **16.929** | **152** | **3** | **2.476** | **19** |

Bảng 2C: TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG SINH HOẠT

CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022

(*Do tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức biên soạn*)

|  |  |
| --- | --- |
| **Cấp** | **Quán triệt, học tập nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022** |
| **Hội nghị Trực tiếp** | **Hội nghị trực tuyến** | **Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến** |
| **Số cuộc** | **Số người tham gia học tập** | **Số cuộc** | **Số người tham gia học tập** | **Số điểm cầu** | **Số cuộc** | **Số người tham gia học tập** | **Số điểm cầu** |
| Tỉnh/thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huyện và tương đương | 39 | 4.442 |  |  |  | 7 | 22.134 | 278 |
| Xã và tương đương | 670 | 55.219 |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng** | **709** | **59.661** |  |  |  | **7** | **22.134** | **278** |

Bảng 2D: TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG SINH HOẠT

CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023

(*Do tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức biên soạn*)

|  |  |
| --- | --- |
| **Cấp** | **Quán triệt, học tập nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2023** |
| **Hội nghị Trực tiếp** | **Hội nghị trực tuyến** | **Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến** |
| **Số cuộc** | **Số người tham gia học tập** | **Số cuộc** | **Số người tham gia học tập** | **Số điểm cầu** | **Số cuộc** | **Số người tham gia học tập** | **Số điểm cầu** |
| Tỉnh/thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW | 01 | 173 |  |  |  |  |  |  |
| Huyện và tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã và tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng** | **01** | **173** |  |  |  |  |  |  |

**Ghi chú:** Cấp huyện và cơ sở đang triển khai trong tháng 4 và tháng 5/2023 do vậy chưa tổng hợp được số liệu.

**Bảng 3**

 **TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG “LÀM THEO”**

**TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

 *(Thống kê từ khi ban hành Kết luận số 01-KL/TW tới tháng 4/2023)*

Bảng 3A: XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN, TỔ CHỨC LÀM THEO BÁC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Năm** | **Công tác chỉ đạo, hướng dẫn** | **Kết quả thực hiện** |
| VB chỉ đạo, hướng dẫn việc "làm theo" | Nội dung sinh hoạt chi bộ | Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại ĐV | Tỉ lệ CB, ĐV XD KH/ cam kết làm theo | Tỉ lệ CB,ĐV thực hiện KH/ cam kết | Số CB, ĐV xây dựng KH nhưng không thực hiện/ vi phạm cam kết |
| 2021 | x | x | x | >98% | >96% | 51 |
| 2022 | x | x | x | >98% | >96% | 37 |
| 2023 | x | x | x | >98% |  | 12 |
| **Tổng** | **x** | **x** | **x** | **>98%** |  | **90** |

**Ghi chú: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:** đánh dấu X vào ô tương ứng nếu có

Bảng 3B: THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW

VẬN DỤNG GIẢI QUYẾT CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ

|  |  |
| --- | --- |
| **Năm** | **XÁC ĐỊNH NỘI DUNG ĐỘT PHÁ** |
| **Công tác lãnh đạo,****chỉ đạo** | **Nội dung chủ yếu** |
| Ban hành VB xác định các nội dung đột phá | Có quy định, quy chế thực hiện | Xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ | Cải cách hành chính, lề lối, tác phong | Đổi mới mô hình phát triển KTXH | Giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc | Phòng chống tham nhũng | Khác |
| 2021 | x | x | 138 | 167 | 55 | 69 | 52 |  |
| 2022 | x | x | 152 | 173 | 67 | 85 | 53 |  |
| 2023 | x | x | 58 | 29 | 38 |  |  |  |
| **Tổng** | **x** | **x** | **348** | **369** | **160** | **154** | **105** |  |

**Ghi chú: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:** đánh dấu X vào ô tương ứng nếu có

Bảng 3C

VIỆC TỔ CHỨC LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH

HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

(NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XI, XII, KẾT LUẬN 21 KHÓA XIII)

VÀ GẮN VỚI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **Gắn với việc triển khai Nghị quyết ĐH XIII và NQTW4 khóa XI, XII, Kết luận 21** | **Gắn với phong trào****thi đua** | **Kết quả giải quyết các vấn đề bức xúc** |
| Đưa thành 1 nội dung trong KH, CTrHĐ | Có quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, văn hóa/đạo đức công vụ | Đưa thành 1 nội dung trong các phong trào thi đua | Tổ chức thành hoạt động thi đua riêng | Số vụ/việc được giải quyết | Số vụ/việc còn tồn đọng |
| 2021 | x | x | x | x | 521 | 73 |
| 2022 | x | x | x | x | 713 | 111 |
| 2023 | x | x | x | x | 3 |  |
| Tổng |  |  |  |  | **1.237** | **184** |

**Ghi chú: Gắn với việc triển khai Nghị quyết ĐH XIII và NQTW4 khóa XI, XII, Kết luận 21:** đánh dấu X vào ô tương ứng nếu có; **Gắn với việc triển khai Nghị quyết ĐH XIII và NQTW4 khóa XI, XII, Kết luận 21:** đánh dấu X vào ô tương ứng nếu có

**Bảng 4**

**CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW**

*(Thống kê từ khi ban hành Kết luận tới tháng 4/2023)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Năm** | **Hình thức tuyên truyền** | **Số lượng sản phẩm tuyên truyền** |
| Có chuyên trang, chuyên mục riêng | ***Sử dụng các hình thức, phương tiện truyền thông mới*** | Số lượng tin,bài(cả PTTH) | Số lượng xuất bản phẩm | Số lượng các chương trình, sự kiện |
| Qua mạng xã hội | Khác |
| 2021 | x | x | x | 3.472 | 10.200 | 22 |
| 2022 | x | x | x | 3.725 | 10.700 | 13 |
| 2023 | x | x | x | 890 | 3.000 | 3 |
| **Tổng** |  |  |  | **8.087** | **23.900** | **45** |

**Ghi chú: Hình thức tuyên truyền:** đánh dấu X vào ô tương ứng nếu có; **Số lượng sản phẩm tuyên truyền:** ghi rõ số lượng ở các ô tương ứng (gồm cả cấp tỉnh/thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW; huyện và tương đương; xã và tương đương); sản phẩm tuyên truyền của cấp tỉnh/thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW diễn giải cụ thể trong Báo cáo.

**Bảng 5**

**TỔNG HỢP CÁC MÔ HÌNH ĐIỂN HÌNH TRONG HỌC TẬP VÀ**

**LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

 (*Thống kê từ khi ban hành Kết luận tới tháng 4/2023*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Năm** | **Số lượng các mô hình từng cấp** | **Số lượng các mô hình thường triển khai 2021-2022 theo từng loại hình** |
| Tỉnh/ thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW | Huyện và tương đương | Xã và tương đương | **Tổng** | Về LĐ, chỉ đạo | Về tuyên truyền | Phát triển kinh tế | Văn hóa xã hội | Thiện nguyện | Trong cộng đồng tôn giáo | Đối với đồng bào dân tộc thiểu số | Khác |
| 2021 | 13 | 212 | 1.582 | **1.807** | 65 | 512 | 179 | 284 | 516 | 32 | 58 | 161 |
| 2022 | 13 | 222 | 1.638 | **1.873** | 58 | 528 | 246 | 327 | 498 | 38 | 63 | 115 |

**Ghi chú**: Diễn giải cụ thể các mô hình điển hình cấp tỉnh/thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW trong Báo cáo.

**Bảng 6**

**KẾT QUẢ TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT, BÁO CHÍ VỀ CHỦ ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”**

(*Thống kê từ khi ban hành Kết luận tới tháng 4/2023*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số lượng tác phẩm, hồ sơ quảng bá dự thi | Số lượng tác phẩm, hồ sơ quảng bá đạt giải ở địa phương, cơ quan, đơn vị | Số lượng tác phẩm, hồ sơ quảng bá được lựa chọn để gửi tham dự giải thưởng ở Trung ương |
| 37 | 31 | 14 |

**Bảng 7**

**VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Số lượng tài liệu học tập của cấp ủy, chính quyền địa phương biên soạn** **(theo từng năm, từng cấp)** |
| **Năm**  | **Tỉnh/thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW**  | **Huyện và tương đương**  | **Xã và tương đương** | **Tổng**  |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5.000 | 0 | 0 | **5.000** |
| 2023 | 5.000 | 0 | 0 | **5.000** |
| Giai đoạn 2021-2023  |  |  |  |  |

 (*Thống kê từ khi ban hành Kết luận tới tháng 4/2023*)

**Bảng 8**

**CÔNG TÁC BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG CÁC ĐIỂN HÌNH TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH**

**HỒ CHÍ MINH**

(*Thống kê từ khi Kết luận ban hành đến tháng 4/2023*)

|  |
| --- |
| **Số lượng điển hình được biểu dương khen thương****(theo từng năm, từng cấp)** |
| Năm | Cấp tỉnh/thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW | Cấp huyện và tương đương | Cấp xã và tương đương | **Tổng** |
|
| 2021 |  | 555 | 1038 | **1.593** |
| 2022 | 33 | 525 | 988 | **1.546** |
| 2023 |  |  |  |  |
| Giai đoạn 2021-2023 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bảng 9** **CÔNG TÁC KIỂM TRA**  (*Thống kê từ khi ban hành Kết luận tới tháng 4/2023*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm**  | **Số cuộc kiểm tra thường xuyên** | **Số cuộc kiểm tra đột xuất** | **Số CB, đảng viên được kiểm tra** | **Số CB đảng viên vi phạm bị phát hiện qua kiểm tra**  | **Số tổ chức đảng được kiểm tra** | **Số tổ chức đảng vi phạm bị phát hiện qua kiểm tra**  |
|
| 2021 | 672 | 79 | 480 | 2 | 451 |  |
| 2022 | 778 | 82 | 485 | 2 | 485 |  |
| 2023 | 52 | 97 | 53 |  | 47 |  |
| **Tổng**  | **1.502** | **258** | **1.018** | **4** | **938** |  |

 |