**CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA**

**AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 200**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nộäi dung | Tháng | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Báo cáo tai nạn lao động | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Báo cáo các loại bệnh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hệ thống điện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | X |
| Dụng cụ bảo hộ lao động | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khám sức khoẻ CBCNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X (độc hại) | 0 |
| Dụng cụ PCCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | X |
| Vệ sinh lao động | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | X |
| Thực phẩm | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày |
| Vệ sinh Nhà xưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | X |
| Nước uống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |