|  |  |
| --- | --- |
| **BAN CHỈ ĐẠO PC AIDS VÀ PC TỆ NẠN MT, MD****HUYỆN BÌNH LỤC** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**MẪU 2** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  |

**THỐNG KÊ SỐ LIỆU CAI NGHIỆN MA TUÝ**

*(Mốc thời gian thống kê từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021)*

**I. CAI NGHIỆN MA TÚY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TỔNG SỐ****NGƯỜI NGHIỆN ĐƯỢC CAI** | **SO SÁNH** **VỚI KỲ TRƯỚC** | **CAI NGHIỆN TẠI** |
| **Tăng** | **Giảm** | **Gia đình** | **Cộng đồng** | **Cơ sở cai nghiện công lập** | **Cơ sở cai nghiện khác** | **Trại tạm giam, nhà tạm giữ, trại giam** | **Cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng** |
| **Tổng số:** | (1)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cai nghiện bắt buộc | 10 | 0 | 01 | x | x | 10 | x |  |  |
| - Cai nghiện tự nguyện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. QUẢN LÝ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TỔNG SỐ****NGƯỜI QUẢN LÝ SAU CAI** | **SO SÁNH VỚI KỲ TRƯỚC** | **SỐ NGƯỜI ĐƯỢC QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI** | **SỐ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN** |
| **Tăng** | **Giảm** | **Cơ sở quản lý sau cai** | **Nơi cư trú do UBND xã, phường, thị trấn thực hiện** | **Tái nghiện sau cai nghiện 1-5 năm** | **Được dạy nghề, tạo việc làm, vay vốn** |
| **Tổng số:** | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 22 |  | 0 |  | 22 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÁN BỘ THỐNG KÊ** | *………….., ngày … tháng … năm …***TRƯỞNG BAN** |