**PHỤ LỤC I**

CHỈ TIÊU THI TUYỂN CÔNG CHỨC VÀO LÀM VIỆC CÁC TẠI CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ  
*(Ban hành kèm theo Kế hoạch thi tuyển công chức tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2024)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Đơn vị | Biên chế năm 2024 | Công chức hiện có | Chỉ tiêu thi tuyển |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| 1 | Vụ Pháp chế | 17 | 16 | 1 |
| 2 | Vụ Bình đẳng giới | 15 | 13 | 1 |
| 3 | Vụ Hợp tác quốc tế | 18 | 15 | 2 |
| 4 | Vụ Tổ chức cán bộ | 18 | 15 | 1 |
| 5 | Văn phòng Bộ | 64 | 55 | 6 |
| 6 | Văn phòng Quốc gia giảm nghèo | 11 | 9 | 1 |
| 7 | Cục Quan hệ lao động và Tiền lương | 30 | 25 | 4 |
| 8 | Cục Quản lý lao động ngoài nước | 59 | 45 | 4 |
| 9 | Cục An toàn lao động | 34 | 33 | 1 |
| 10 | Cục Người có công | 34 | 25 | 8 |
| 11 | Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội | 32 | 29 | 1 |
| 12 | Cục Việc làm | 39 | 33 | 3 |
| 13 | Cục Bảo trợ xã hội | 38 | 36 | 2 |
| 14 | Cục Trẻ em | 32 | 31 | 1 |
| 15 | Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | 124 | 115 | 5 |
|  | **Cộng** | **565** | **495** | **41** |