**BẢNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CLBLTHTGN**

*(Ban hành kèm theo Công văn số 73/HNCT-BĐN ngày 13 tháng 3 năm 2023)*

Tên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau:

Địa chỉ:

Năm thành lập:

| **STT** | **NỘI DUNG** | **ĐIỂM TỐI ĐA** | **ĐIỂM CHO CLB** | **HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **CƠ CẤU TỔ CHỨC, THÀNH PHẦN** | **27** |  |   |
| A1 | Số thành viên CLB | 5 |   | 5 điểm: 50-70 thành viên4 điểm: 45-49 thành viên (hoặc nhiều hơn 70 thành viên,không khuyến khích quá nhiều người)3 điểm: 40-44 thành viên2 điểm: 35-39 thành viên1 điểm: ít hơn 35 thành viên |
| A2 | % thành viên CLB là Nữ | 3 |   | 3 điểm: 60-70%2 điểm: 50-59%, 71%-80%1 điểm: ít hơn 50%, hoặc trên 90% |
| A3 | % thành viên CLB là NCT (từ 55 tuổi trở lên) | 3 |   | 3 điểm: 60-70%2 điểm: 50-59%, 71%-80%1 điểm: ít hơn 50%, hoặc trên 90% |
| A4 | Ban Chủ nhiệm CLB | 2 |   | 2 điểm: BCN có 5 người1 điểm: BCN> 5 người hoặc BCN <5 người |
| A5 | Ban chủ nhiệm CLB có 2-3 thành viên là Nữ | 3 |   | 3 điểm: 2-3 thành viên2 điểm: 1 hoặc 41 điểm: 0 hoặc cả 5 thành viên |
| A6 | Chủ nhiệm; Kế toán; Thủ quỹ là 3 người riêng biệt | 1 |   | 1 điểm: Chủ nhiệm; Kế toán;Thủ quỹ là 3 người riêng biệt0 điểm: Chủ nhiệm; Kế toán; Thủ quỹ không được phân định rõ, kiêm nhiệm |
| A7 | CLB có Quy chế hoạt động của CLB | 1 |   | 1 điểm: Có0 điểm: không có |
| A8 | CLB có chia Nhóm và Tổ | 2 |   | 2 điểm: CLB có chia Nhóm theo địa bàn và Tổ theo chuyên môn1 điểm: CLB mới chia Nhóm hoặc Tổ0 điểm: CLB không chia Nhóm, Tổ |
| A9 | Đóng phí thành viên | 4 |   | 4 điểm: 90% trở lên3 điểm: 80-89%2 điểm: 70-79%1 điểm: dưới 70% |
| A10 | Sinh hoạt CLB | 3 |   | 3 điểm: SH hàng tháng2 điểm: SH 2 tháng/1 lần1 điểm: SH 3 tháng/1 lần0 điểm: SH 1 lần trong 4 tháng trở lên |
| **B** | **HOẠT ĐỘNG CLB** | **13** |  |  |
| B1 | Số hoạt động của CLB | 5 |   | 5 điểm: CLB có vận hành đủ 8 mảng hoạt động4 điểm: CLB có 6-7 hoạt động3 điểm: CLB có 5 hoạt động2 điểm: CLB có 3-4 hoạt động1 điểm: CLB có 2 hoạt động0 điểm: CLB có 0-1 hoạt động |
| B2 | Số tiền Quỹ tăng thu nhập của CLB | 5 |   | 5 điểm: CLB có >50tr4 điểm: CLB có 30-49tr3 điểm: CLB có 20-29tr2 điểm: 10tr<Quỹ tăng thu nhập<19tr1 điểm: 5tr<Quỹ tăng thu nhập<9tr0 điểm: Quỹ tăng thu nhập <5tr |
| B3 | Hệ thống sổ sách, ghi chép đầy đủ, rõ ràng | 3 |   | 3 điểm: Có hệ thống sổ sách, ghi chép định kỳ, rõ ràng2 điểm: Có hệ thống sổ sách, nhưng chưa ghi chép định kỳ, rõ ràng1 điểm: Hệ thống sổ sách, ghi chép chưa đạt (chưa có, chưa ghi chép rõ ràng, đầy đủ) |
|  | **TỔNG ĐIỂM** | **40** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Tổng điểm** | **Xếp loại** |
| Trên 35 điểm | A |
| Từ 25-34 điểm | B |
| Từ 20-24 điểm | C |
| Dưới 20 điểm | D |

 | .....................,Ngày....tháng.....năm 2023Xác nhận của Hội NCT xã, phường, thị trấn |

***Ghi chú****: CLB mới thành lập hoạt động dưới 6 tháng,*

*chưa đưa vào chấm điểm đánh giá.*