|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **XÃ HƯƠNG XUÂN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số:  /BC-UBND | *Hương Xuân, ngày  tháng 6 năm 2022* |

**BÁO CÁO**

**Về việc rà soát, tổng hợp Cung – Cầu lao động**

***Kính gửi:*** Phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện Nam đông.

Thực hiện Công văn số 60/LĐTBXH ngày 15/6/2022 của phòng Lao động – TB&XH về việc rà soát, tổng hợp Cung - Cầu lao động.

Ủy ban nhân dân xã Hương Xuân đã tiến hành rà soát, tổng hợp nhu cầu Cung - Cầu lao động tại địa phương như sau: *(theo phụ lục đính kèm).*

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp Cung – Cầu lao động theo công văn số 60/LĐTBXH của ủy ban nhân dân xã Hương Xuân./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như kính gửi;  - Lưu VT. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Thị Bích Ngọc** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIỂU TỔNG HỢP CUNG – CẦU LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2022 -2025** | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1. **PHẦN CUNG LAO ĐỘNG** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Đơn vị**  **(thôn/tổ)** | **Lao động tại địa phương có nhu cầu việc làm  năm 2022** | | | | | | | **Dự ước lao động tại địa phương có nhu cầu việc làm giai đoạn 2023 -2025** | | | | | | |
|
| Tổng số | Hỗ trợ tư vấn tìm việc làm | Hỗ trợ học nghề | Hỗ trợ vay vốn tự sản xuất, kinh doanh | Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng | Khác *(ghi cụ thể)* | Tổng số | | Hỗ trợ tư vấn tìm việc làm | Hỗ trợ học nghề | Hỗ trợ vay vốn tự sản xuất, kinh doanh | Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng | Khác *(ghi cụ thể)* |
| Thôn 8 | 57 | 27 | 12 | 17 | 1 |  | 132 | | 54 | 24 | 51 | 3 |  |
| Thôn 9 | 42 | 15 | 11 | 15 | 1 |  | 100 | | 30 | 22 | 45 | 3 |  |
| Thôn 10 | 47 | 23 | 10 | 12 | 2 |  | 108 | | 46 | 20 | 36 | 6 |  |
| Thôn 11 | 69 | 45 | 13 | 9 | 2 |  | 149 | | 90 | 26 | 27 | 6 |  |
| Tây Linh | 27 | 8 | 13 | 5 | 1 |  | 60 | | 16 | 26 | 15 | 3 |  |
| Thuận Lộc | 29 | 10 | 11 | 8 | 0 |  | 66 | | 20 | 22 | 24 | 0 |  |
| Phú Thuận | 47 | 18 | 12 | 14 | 3 |  | 111 | | 36 | 24 | 42 | 9 |  |
| Phú Nhuận | 54 | 26 | 13 | 13 | 2 |  | 123 | | 52 | 26 | 39 | 6 |  |
| **Tổng** | 372 | 172 | 95 | 93 | 12 |  | 849 | | 344 | 190 | 279 | 36 |  |

**B. PHẦN CẦU LAO ĐỘNG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Doanh nghiệp** | **Ngành nghề kinh doanh** | **Loại hình công việc cần tuyển** | **Số lượng cần tuyển dụng năm 2022 (người)** | | | | **Số lượng dự kiến tuyển dụng giai đoạn 2023 - 2025 (người)** | | | |
| **Cao đẳng, đại học trở lên** | **Sơ cấp nghề** | **Lao động phổ thông** | **Tổng cộng** | **Cao đẳng, đại học trở lên** | **Sơ cấp nghề** | **Lao động phổ thông** | **Tổng cộng** |
|
|  | Nhà Máy may 6 | Hoạt động dịch vụ khác. | Công nhân may | 20 | 100 | 20 | 140 | 20 | 300 | 0 | 320 |
|  | DNTN Thương mại nông sản Tuấn Hường | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. | Công nhân | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|  | Công ty TNHH Một thành viên Ái Nguyên | Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa không khí. | Nhân viên bán hàng | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | Công ty cổ phần cao su TT-Huế | Công nghiệp chế biến, chế tạo. | Công nhân | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|  | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thiên Phú | Xây dựng | Lái xe | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 4 |
| **Tổng** | |  |  | 20 | 20 | 102 | 34 | 156 | 20 | 304 | 22 |