**PHỤ LỤC II**
**DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP**

**CÔNG LẬP NĂM 2025**
*(Kèm theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của HĐND tỉnh)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên đơn vị** | **Năm 2025** | **Ghi chú** |
|  | **TỔNG CỘNG** | **41.800** |  |
| **I** | **CẤP TỈNH** | 10.977 |   |
| 1 | Đài PT-TH Đồng Nai | 138 |   |
| 2 | Trường Đại học Đồng Nai | 345 |   |
| 3 | Trường Cao đẳng Kỹ Thuật | 68 |   |
| 4 | Trường Cao đẳng Nghề CNC | 89 |   |
| 5 | Trường Cao đẳng Y tế | 68 |   |
| 6 | Khu Bảo tồn  | 249 |   |
| 7 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 275 |   |
| 8 | Sở Giao thông vận tải | 51 |   |
| 9 | Sở Nông nghiệp và PTNN | 190 |   |
| 10 | Văn phòng UBND tỉnh | 27 |   |
| 11 | Sở Công Thương | 26 |   |
| 12 | Sở Tư pháp | 30 |   |
| 13 | Sở Nội vụ | 22 |   |
| 14 | Sở Thông tin và Truyền thông | 28 |   |
| 15 | BQL các Khu công nghiệp | 9 |   |
| 16 | BQL KCNC công nghệ SH  | 18 |   |
| 17 | Sở Lao động - TBXH | 304 |   |
| 18 | Nhà Thiếu nhi | 16 |   |
| 19 | Sở Y tế | 4.768 |   |
| 20 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 4.256 |   |
| **II** | **CẤP HUYỆN** | **30.823** |  |
| 1 | Thành phố Biên Hòa | 7.285 |   |
| 2 | Thành phố Long Khánh | 1.969 |   |
| 3 | Huyện Cẩm Mỹ | 2.037 |   |
| 4 | Huyện Định Quán | 2.609 |   |
| 5 | Huyện Long Thành | 2.242 |   |
| 6 | Huyện Nhơn Trạch | 2.360 |   |
| 7 | Huyện Tân Phú | 2.325 |   |
| 8 | Huyện Thống Nhất | 2.128 |   |
| 9 | Huyện Trảng Bom | 2.977 |   |
| 10 | Huyện Vĩnh Cửu | 1.856 |   |
| 11 | Huyện Xuân Lộc | 3.035 |   |