|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phụ lục 02**   1. **Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự tại các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu**   *(Ban hành kèm Báo cáo số / BC-UBND ngày tháng năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Tại các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **STT** | **Tên cơ quan, tổ chức** |  | | **Số lượng đạo tạo đúng chuyên ngành văn thư - Lưu trữ** | | | | | | **Số lượng đạo tạo chuyên nhành khác** | | | | | | |
| **Người làm lưu trữ chuyên trách** | **Người làm lưu trữ kiêm nhiệm** | **Tổng** | **> ĐH** | **ĐH** | **CĐ** | **Trung cấp** | **Sơ cấp** | **Tổng** | **>ĐH** | **ĐH** | **CĐ** | **Trung cấp** | **Sơ cấp** | **Tên các chuyên ngành khác** |
| 1 | Các Sở, ban, ngành | 01 | 18 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 7 | 1 | 3 |  |  |
| 1.1 | Các tổ chức trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng quản lý nhà nước |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  |
| 1.1.1 | Các đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh | 20 | 73 |  |  | 1 | 2 | 19 | 3 |  |  | 43 | 11 | 14 |  |  |
| 2 | Các cơ quan của Trung ương, các đơn vị thành viên tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc cấp tỉnh. | 5 | 107 |  |  |  |  | 17 | 1 |  |  | 55 | 4 | 35 |  |  |
| 3 | Các tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  |  |
| 4 | Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Các doanh nghiệp nhà nước do chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 |  |  |
|  | **Tổng** | **27** | **221** |  |  | **2** | **2** | **45** | **4** |  |  | **121** | **18** | **57** |  |  |
| **2. Tại các cơ quan, tổ chức cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **STT** | **Tên cơ quan, tổ chức** |  | | **Số lượng đạo tạo đúng chuyên ngành văn thư - Lưu trữ** | | | | | | **Số lượng đạo tạo chuyên nhành khác** | | | | | | |
| **Người làm lưu trữ chuyên trách** | **Người làm lưu trữ kiêm nhiệm** | **Tổng** | **> ĐH** | **ĐH** | **CĐ** | **Trung cấp** | **Sơ cấp** | **Tổng** | **>ĐH** | **ĐH** | **CĐ** | **Trung cấp** | **Sơ cấp** | **Tên các chuyên ngành khác** |
| 1 | Các cơ quan tổ chức cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu | 2 | 250 |  |  |  | 1 | 66 | 7 |  |  | 102 | 20 | 56 |  |  |
|  | **Tổng** | **2** | **250** |  |  |  | **1** | **66** | **7** |  |  | **102** | **20** | **56** |  |  |