|  |  |
| --- | --- |
| **SỞ TƯ PHÁP**  **TỈNH/THÀNH PHỐ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**Biểu số 05:**

**Thống kê kết quả thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trong công tác tư pháp và công tác cán bộ ngành Tư pháp**

*(số liệu tính từ tháng 01-10/2019)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Năm 2019** | **Ghi chú** |
| 1 | Số, ký hiệu văn bản kiện toàn Ban VSTBPN của Sở Tư pháp |  | Chỉ nêu số hiệu văn bản kiện toàn Ban lần gần nhất |
| 2 | Số lượng biên chế nữ/Tổng số biên chế của Sở Tư pháp |  | Biên chế công chức và viên chức đã thực hiện của Sở |
| 3 | Số lượng Lãnh đạo nữ cấp Sở/ Tổng số Lãnh đạo cấp Sở |  |  |
| 4 | Số lượng Lãnh đạo nữ cấp Phòng/ Tổng số Lãnh đạo nữ cấp Phòng của Sở Tư pháp |  |  |
| 5 | Số lượng nữ có trình độ trên đại học/tổng số biên chế có trình độ trên đại học của Sở Tư pháp |  |  |