|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Biểu số: 0104.N.TCHC**  *Kèm theo Thông tư số 18/2025/TT-BNV ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ*  Ngày nhận báo cáo: Ngày 28 tháng 02 năm sau | **SỐ LƯỢNG NGƯỜI**  **HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ**  Năm... | Đơn vị báo cáo:  Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính quyền địa phương |

*Đơn vị tính: Người*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mã số | Tổng số |
| A | B | 1 |
| **Tổng số** | **01** |  |
| **1. Trong đó:** |  |  |
| **-** Đảng viên | 02 |  |
| - Nữ | 03 |  |
| **2. Chia theo dân tộc** |  |  |
| - Kinh | 04 |  |
| - Dân tộc khác | 05 |  |
| **3. Chia theo tôn giáo** |  |  |
| - Có tôn giáo | 06 |  |
| - Không tôn giáo | 07 |  |
| **4. Chia theo trình độ đào tạo** |  |  |
| - Trung cấp | 08 |  |
| - Cao đẳng | 09 |  |
| - Đại học | 10 |  |
| - Thạc sĩ | 11 |  |
| - Tiến sĩ | 12 |  |
| **5. Trong đó: Trình độ lý luận chính trị** |  |  |
| - Sơ cấp | 13 |  |
| - Trung cấp | 14 |  |
| - Cao cấp | 15 |  |
| - Đại học | 16 |  |
| **6. Chia theo nhóm tuổi** |  |  |
| - Từ 30 trở xuống | 17 |  |
| - Từ 31 đến 40 | 18 |  |
| - Từ 41 đến 50 | 19 |  |
| - Từ 51 đến 60 | 20 |  |
| - Trên 60 tuổi | 21 |  |

**Biểu số 0104.N.TCHC: Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố**

**1. Khái niệm, phương pháp tính**

Người hoạt động không chuyên trách là những người chỉ tham gia việc công trong một phần thời gian lao động.

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là tổng số người thỏa mãn khái niệm, quy định nêu trên.

**2. Cách ghi biểu**

Cột 1: Ghi tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tương ứng với các dòng của cột A.

**3. Nguồn số liệu**

- Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

- Sử dụng dữ liệu hành chính.