|  |  |
| --- | --- |
| TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM  **BCH ĐOÀN HUYỆN TÂY GIANG**  **\*\*\*** | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH** |
| Số: 327- CV/TĐTN-BPT  *“V/v rà soát thanh niên là chủ hộ nghèo năm 2021 và đăng ký thanh niên thoát nghèo năm 2022”* | *Tây Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2021* |

***Kính gửi:* Ban Chấp hành Đoàn các xã**

Thực hiện Nghị quyết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021; Công văn số 1480 – CV/TĐTN-BPT, ngày 20/12/2021 của BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam về *“V/v rà soát thanh niên là chủ hộ nghèo năm 2021 và đăng ký thanh niên thoát nghèo năm 2022”.* Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững cho thanh niên năm 2021 đề ra giải pháp thiết thực gắn với thực tế tại các địa phương, đơn vị trong huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện phối hợp rà soát, thống kê thanh niên là chủ hộ nghèo tại địa phương tính đến tháng 12 năm 2021 và đăng ký thanh niên thoát nghèo bền vững năm 2022; tổng hợp số liệu để có cở sở xây dựng chương trình giảm nghèo cho thanh niên năm 2022.

Đây là nội dung quan trọng, đề nghị các cơ sở Đoàn thực hiện tốt chế độ thông tin Báo cáo kết quả hỗ trợ thanh niên giảm nghèo năm 2021 và gửi số liệu về Ban Thường vụ Huyện đoàn qua email: hdtaygiang@gmail.com *(theo mẫu gửi kèm)* trước **17h00** ngày **31/12/2021**.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN** |
| **Nơi nhận:**  - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn;  **-** Ban Phong trào Tỉnh đoàn;  - Thường trực Huyện đoàn;  - BCH Đoàn 10 xã;  - Lưu VP HĐ. | BÍ THƯ  *(đã ký)*  **Cơlâu Hoài** |

|  |  |
| --- | --- |
| **BCH ĐOÀN HUYỆN TÂY GIANG**  **BCH ĐOÀN XÃ..........**  **\*\*\*** | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  …….*ngày…….. tháng 12 năm 2021* |

**DANH SÁCH**

**THANH NIÊN LÀ CHỦ HỘ NGHÈO NĂM 2021**

**1. Thống kê số hộ và số khẩu thanh niên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị** | **Hộ nghèo** | | | | | **Hộ cận nghèo** | | | | | **Ghi chú** |
| **Số hộ** | **Số khẩu** | **Trong đó** | | | **Số hộ** | **Số khẩu** | **Trong đó** | | |
| **Số hộ nghèo là thanh niên (chủ hộ)** | **Số hộ nghèo là thanh niên (thành viên)** | **Số nhân khẩu thuộc hộ nghèo là thanh niên (khẩu)** | **Số hộ cận nghèo là thanh niên (chủ hộ)** | **Số hộ cận nghèo là thanh niên (thành viên)** | **Số nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo là thanh niên (khẩu)** |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Danh sách thanh niên đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2022:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Địa chỉ** | **Ghi chú** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

**3. Mô hình thanh niên tiêu biểu thoát nghèo bền vững:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Địa chỉ** | **Quá trình thoát nghèo** | **Ghi chú** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |