|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Biểu số: 0213a.N.QG**  *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 | **TỶ LỆ CƠ QUAN QUẢN LÝ**  **NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG CÓ**  **LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT LÀ NỮ**  Năm:……….. | Đơn vị báo cáo:  Đơn vị nhận báo cáo:  Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới |

*Đơn vị tính: Người*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mã số | Tổng số | Trong đó: Nữ |
| A | B | 1 | 2 |
| **I. Số lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ** | 01 |  |  |
| **1. Tổng số lãnh đạo Bộ** | 011 |  |  |
| Bộ Quốc phòng |  |  |  |
| Bộ Công an |  |  |  |
| Bộ Ngoại giao |  |  |  |
| Bộ Nội vụ |  |  |  |
| Bộ Tư pháp |  |  |  |
| Bộ Tài chính |  |  |  |
| Bộ Công Thương |  |  |  |
| Bộ Nông nghiệp và Môi trường |  |  |  |
| Bộ Xây dựng |  |  |  |
| Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |  |  |
| Bộ Khoa học và Công nghệ |  |  |  |
| Bộ Giáo dục và Đào tạo |  |  |  |
| Bộ Y tế |  |  |  |
| Bộ Dân tộc và Tôn giáo |  |  |  |
| **2. Tổng số lãnh đạo cơ quan ngang Bộ** | 012 |  |  |
| Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |  |  |  |
| Thanh tra Chính phủ |  |  |  |
| Văn phòng Chính phủ |  |  |  |
| **II. Tỷ lệ cơ quan quản lý nhà nước trung ương có lãnh đạo chủ chốt là nữ** | 02 |  |  |
| 1. Tổng số bộ, cơ quan ngang bộ (Cơ quan) | 021 |  | x |
| 2. Số bộ, cơ quan ngang bộ có lãnh đạo chủ chốt là nữ (Cơ quan) | 022 |  | x |
| 3. Tỷ lệ bộ, cơ quan ngang bộ có lãnh đạo chủ chốt là nữ (%) | 023 |  | x |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Biểu số: 0213b.N.QG**  *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 | **TỶ LỆ CƠ QUAN CHÍNH**  **QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP CÓ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT LÀ NỮ**  Năm:……….. | Đơn vị báo cáo:  Đơn vị nhận báo cáo:  Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mã số | Cấp tỉnh | Cấp xã |
| A | B | 1 | 2 |
| **1. Tổng số cơ quan chính quyền địa phương** | 1 |  |  |
| **2. Tổng số cơ quan chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ** | 2 |  |  |
| - Hội đồng nhân dân |  |  |  |
| - Ủy ban nhân dân |  |  |  |
| **3. Tỷ lệ cơ quan chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ** | 3 |  |  |

**Biểu số 0213a.N.QG: Tỷ lệ cơ quan quản lý nhà nước trung ương có lãnh đạo chủ chốt là nữ**

**Biểu số 0213b.N.QG: Tỷ lệ cơ quan chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ**

**1. Khái niệm, phương pháp tính**

a) Cơ quan quản lý nhà nước trung ương bao gồm: Bộ, cơ quan ngang bộ.

Lãnh đạo chủ chốt của các bộ, cơ quan ngang bộ gồm: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Thứ trưởng và tương đương;

b) Chính quyền địa phương bao gồm: Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân các cấp. Đối với chính quyền đô thị không tổ chức hội đồng nhân dân quận, phường sẽ không bao gồm hội đồng nhân dân ở các cấp này.

Lãnh đạo chủ chốt của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân các cấp gồm:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp;

Cơ quan quản lý nhà nước trung ương, chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ thỏa mãn điều kiện có ít nhất 01 lãnh đạo chủ chốt của cơ quan đó là nữ.

Công thức tính:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tỷ lệ cơ quan quản lý  nhà nước, chính quyền  địa phương có lãnh đạo  chủ chốt là nữ (%) | = | Số cơ quan quản lý nhà nước,  chính quyền địa phương có lãnh  đạo chủ chốt là nữ | x 100 |
| Tổng số cơ quan quản lý nhà nước,  chính quyền địa phương các cấp |

**2. Cách ghi biểu**

**Biểu số 0213a.N.QG: Tỷ lệ cơ quan quản lý nhà nước trung ương có lãnh đạo chủ chốt là nữ**

Cột 1: Ghi số liệu tương ứng với các dòng của cột A.

**Biểu số 0213b.N.QG: Tỷ lệ cơ quan chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ**

Cột 1: Ghi số liệu về cơ quan chính quyền địa phương cấp tỉnh tương ứng với các dòng của cột A.

Cột 2: Ghi số liệu về cơ quan chính quyền địa phương cấp xã tương ứng với các dòng của cột A.

**3. Nguồn số liệu**

- Biểu số 0213a.N.QG tính toán từ Biểu số 0202a.N.CBCCVC: Số lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước Trung ương

- Biểu số 0213b.N/BNV-QG: Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.