**PHỤ LỤC 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐƠN VỊ………………………………**    Số: /……………  V/v báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày quốc tế Đa dạng sinh học”, “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi trường” năm 2019 | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *…………, ngày tháng năm 2019* |

**Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo**

**Căn cứ Công văn số /SGDĐT-TCCBTC ngày /5/2019 về việc** tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019, ... báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 cụ thể như sau:

**1. Danh mục các hoạt động tổ chức “Thàng hành động vì môi trường” và “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam** (chú ý mô tả chi tiết, đánh giá kết quả đạt được và việc duy trì trong tương lai)

**2. Chi tiết hoạt động:**

- Mô tả hoạt động

- Nơi diễn ra

- Mục đích

- Các vấn đề tập trung giải quyết

- Tác động với cộng đồng

…..

**3. Kết quả các hoạt động** (biểu mẫu kèm theo):

- Số các hoạt động đã tổ chức

- Số người tham gia:

- Tổng lượng rác thu gom, xử lý (tính theo m3 hoặc tấn):

- Tổng chiều dài, diện tích các khu vực công cộng, đường giao thông, bãi biển làm vệ sinh môi trường (km hoặc ha).

- Tổng số cây xanh được trồng mới và chăm sóc (tổng số cây hoặc ha…)

- Tổng số băng rôn, phướn, tờ rơi, poster được phát hành (cái):

- Các hình thức khác…

**4. Những đề xuất, kiến nghị…**

**5. Hình ảnh kèm theo: (***gửi theo địa chỉ email của Phòng TCCB-TC: phongtccb.sodaknong@moet.edu.vn*)

**PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT HƯỞNG ỨNG**

**“THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG”, “TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM” NĂM 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hoạt động** | **Kết quả đạt được** | | | | | | | | |
| **Tổng số người**  **tham gia** | **Khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm** (m) | **Tổng số**  **rác thu**  **gom, xử lý**  (m3 hoặc tấn) | **Vệ sinh khu vực công cộng, đường giao thông, bãi biển,** (km hoặc ha) | **Số công trình BVMT khởi công, khánh thành, bàn giao, số cây trồng và chăm sóc**  (cây hoặc ha) | **Treo**  **băng rôn, khẩu hiệu, in tờ rơi, poster**  (chiếc) | **Phát thanh truyền hình**  (buổi) | **Chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức** (số buổi/ hoặc số người tham dự) | **Khác…** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |