**Phụ lục V**



# BẢNG TIÊU CHÍ VÀ ĐIỂM XẾP HẠNG

**ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2024/TT-BLĐTBXH ngày 31tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Vị trí, chức năng, nhiệm vụ** | **15 điểm** |
| ***1.1*** | ***Chức năng, nhiệm vụ*** | ***5 điểm*** |
| - | Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động | 1 điểm |
| - | Tư vấn kỹ thuật an toàn | 1 điểm |
| - | Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động | 1 điểm |
| - | Đánh giá, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa | 1 điểm |
| - | Đào tạo nghề | 1 điểm |
| ***1.2*** | ***Địa bàn hoạt động (tỉnh, thành phố trực thuộc TW)*** | ***10 điểm*** |
| - | Từ 10 tỉnh trở lên | 10 điểm |
| - | Từ 5 tỉnh đến dưới 10 tỉnh | 5 điểm |
| - | Dưới 05 tỉnh | 2 điểm |
| **2** | **Hiệu quả, chất lượng công việc** | **50 điểm** |
| ***2.1*** | ***Doanh thu từ phí kiểm định*** | ***10 điểm*** |
| - | Trên 07 tỷ đồng | 10 điểm |
| - | Từ 04 tỷ đồng đến 07 tỷ đồng | 8 điểm |
| - | Từ 02 tỷ đồng đến dưới 04 tỷ đồng | 4 điểm |
| - | Dưới 02 tỷ đồng | 2 điểm |
| ***2.2*** | ***Doanh thu từ các nhiệm vụ, dịch vụ khác*** | ***5 điểm*** |
| - | Trên 03 tỷ đồng | 5 điểm |
| - | Từ 1,5 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng | 4 điểm |
| - | Từ 0,5 tỷ đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng | 3 điểm |
| - | Dưới 0,5 tỷ đồng | 2 điểm |
| ***2.3*** | ***Nộp ngân sách*** | ***10 điểm*** |
| - | Trên 1,5 tỷ đồng | 10 điểm |
| - | Từ 01 tỷ đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng | 8 điểm |
| - | Từ 0,3 tỷ đồng đến dưới 01 tỷ đồng | 6 điểm |
| - | Dưới 0,3 tỷ đồng | 4 điểm |
| ***2.4*** | ***Chênh lệch thu chi*** | ***10 điểm*** |
| - | Trên 1,5 tỷ đồng | 10 điểm |
| - | Từ 01 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng | 7 điểm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | Từ 0,3 tỷ đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng | 4 điểm |
| - | Dưới 0,3 tỷ đồng | 2 điểm |
| ***2.5*** | ***Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp/doanh thu năm (tỷ lệ %)*** | ***5 điểm*** |
| - | Trên 10% | 5 điểm |
| - | Từ 5% đến dưới 10% | 4 điểm |
| - | Dưới 5 % | 3 điểm |
| ***2.6*** | ***Doanh thu bình quân/người/năm*** | ***10 điểm*** |
| - | Trên 0,4 tỷ đồng | 10 điểm |
| - | Từ 0,3 tỷ đồng đến 0,4 tỷ đồng | 8 điểm |
| - | Từ 0,2 tỷ đồng đến dưới 0,3 tỷ đồng | 6 điểm |
| - | Dưới 0,2 tỷ đồng | 4 điểm |
| **3** | **Cơ sở vật chất, trang thiết bị (vốn)** gồm giá trị tài sản cố định, máy móc,  thiết bị: | **10 điểm** |
| - | Trên 10 tỷ đồng | 10 điểm |
| - | Từ 06 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng | 8 điểm |
| - | Từ 03 tỷ đồng đến dưới 06 tỷ đồng | 6 điểm |
| - | Dưới 03 tỷ đồng | 4 điểm |
| **4** | **Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ** | **25 điểm** |
| ***4.1*** | ***Tổng số viên chức và lao động hợp đồng có thời hạn từ một năm trở lên*** | ***10 điểm*** |
| - | Trên 80 người | 10 điểm |
| - | Từ 50 người đến dưới 80 người | 8 điểm |
| - | Từ 30 người đến dưới 50 người | 4 điểm |
| - | Dưới 30 người | 2 điểm |
| ***4.2*** | ***Viên chức lãnh đạo, quản lý có trình độ từ đại học trở lên*** | ***4 điểm*** |
| - | 100% | 4 điểm |
| - | Từ 50% đến dưới 100% | 3 điểm |
| - | Dưới 50% | 2 điểm |
| ***4.3*** | ***Viên chức chuyên môn có trình độ đại học trở lên*** | ***3 điểm*** |
| - | 100% | 3 điểm |
| - | Dưới 100% | 2 điểm |
| ***4.4*** | ***Công nhân kỹ thuật có tay nghề bậc 3 trở lên*** | ***3 điểm*** |
| - | 100% | 3 điểm |
| - | Dưới 100% | 2 điểm |
| ***4.5*** | ***Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động*** | ***2 điểm*** |
| - | Trên 02 người | 2 điểm |
| - | Dưới 02 người | 1 điểm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***4.6*** | ***Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động*** | ***2 điểm*** |
| - | 100% | 2 điểm |
| - | Dưới 100% | 1 điểm |
| ***4.7*** | ***Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động*** | ***1 điểm*** |
| - | 100% | 1 điểm |