**PHỤ LỤC III
SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TẠI SỰ NGHIỆP
GIÁO DỤC CÔNG LẬP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP NĂM 2025***(Kèm theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của HĐND tỉnh)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị** | **Năm 2024** | **Ghi chú** |
| **Tổng** | **1.207** |  |
| 1 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 64 |  |
| 2 | Thành phố Biên Hòa | 371 |   |
| 3 | Thành phố Long Khánh | 4 |   |
| 4 | Huyện Cẩm Mỹ | 47 |   |
| 5 | Huyện Định Quán | 30 |   |
| 6 | Huyện Long Thành | 82 |   |
| 7 | Huyện Nhơn Trạch | 95 |   |
| 8 | Huyện Tân Phú | 96 |   |
| 9 | Huyện Thống Nhất | 116 |   |
| 10 | Huyện Trảng Bom | 104 |   |
| 11 | Huyện Vĩnh Cửu | 108 |   |
| 12 | Huyện Xuân Lộc | 90 |   |