|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biểu số 08TH.N/BNV-TCBC** Ban hành theo Thông tư số 2/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 Thời hạn nhận báo cáo: ngày 15 tháng 3 năm sau |  | **TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ĐỊA PHƯƠNG**  (Tính đến 31 tháng 12 năm 20…..) |  | Đơn vị báo cáo:  Đơn vị nhận báo cáo: |

*Đơn vị tính: Số vị trí việc làm*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Loại hình tổ chức | Số lượng vị trí việc làm | | | | |
| Tổng số | Chia ra: | | | |
| Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý | Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành | Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (nếu có) | Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Tổng số (I+II)** |  |  |  |  |  |
| I | **CẤP TỈNH** |  |  |  |  |  |
| 1 | **LÃNH ĐẠO TỈNH** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN** |  |  |  |  |  |
| a | Sở A |  |  |  |  |  |
| b | Sở B |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | Văn phòng... |  |  |  |  |  |
| … | Thanh tra tỉnh |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **CÁC TỔ CHỨC KHÁC CÓ SỬ** **DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC** |  |  |  |  |  |
| a | Văn phòng... |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | Ban Quản lý... |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| **II** | **CẤP HUYỆN** |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện A |  |  |  |  |  |
| 2 | Huyện B |  |  |  |  |  |

**- Nguồn số liệu:** Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Nội vụ) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.