**PHỤ LỤC I
DANH SÁCH PHÂN BỔ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CỦA HĐND, UBND CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2025***(Kèm theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của HĐND tỉnh)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị** | **Năm 2025** | **Ghi chú** |
|  | **TỔNG** | **2.942** |  |
| **A** | **CẤP TỈNH** | **1.416** |   |
| **I** | **Cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh** | **35** |   |
| **1** | Thường trực HĐND tỉnh | 8 |   |
| **2** | Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh | 27 |   |
| **II** | **Ủy ban nhân dân tỉnh** | **5** |   |
| 1 | Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 5 |   |
| **III** | **Khối sở, ban, ngành** | **1.376** |   |
| 1 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh | 63 |   |
| 2 | Sở Tài chính | 78 |   |
| 3 | Sở Y tế | 74 |   |
| 4 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 49 |   |
| 5 | Sở Công Thương | 54 |   |
| 6 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 54 |   |
| 7 | Sở Ngoại vụ | 25 |   |
| 8 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 242 |   |
| 9 | Sở Nội vụ | 83 |   |
| 10 | Thanh tra tỉnh | 35 |   |
| 11 | Sở Giao thông vận tải | 106 |   |
| 12 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 62 |   |
| 13 | Sở Tư pháp | 34 |   |
| 14 | Sở Khoa học và Công nghệ | 45 |   |
| 15 | Sở Xây dựng | 65 |   |
| 16 | Sở Thông tin và Truyền thông | 30 |   |
| 17 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 102 |   |
| 18 | Ban Dân tộc | 18 |   |
| 19 | Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học | 19 |   |
| 20 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 80 |   |
| 21 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp | 58 |   |
| **B** | **CẤP HUYỆN** | **1.526** |   |
| 1 | Thành phố Biên Hòa | 192 |   |
| 2 | Thành phố Long Khánh | 135 |   |
| 3 | Huyện Định Quán | 132 |   |
| 4 | Huyện Cẩm Mỹ | 127 |   |
| 5 | Huyện Long Thành | 145 |   |
| 6 | Huyện Nhơn Trạch | 129 |   |
| 7 | Huyện Tân Phú | 123 |   |
| 8 | Huyện Thống Nhất | 137 |   |
| 9 | Huyện Trảng Bom | 145 |   |
| 10 | Huyện Vĩnh Cửu | 131 |   |
| 11 | Huyện Xuân Lộc  | 130 |   |