**Phụ lục 1**

**CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀO CÔNG CHỨC LÀM VIỆC**

**TẠI CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ NĂM 2022**

*(Ban hành kèm theo Thông báo số 4419/TB-LĐTBXH ngày 02/11/2022*

 *của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Đơn vị | Biên chế năm 2022 | Công chức hiện có | Chỉ tiêu thi tuyển |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| 1 | Vụ Kế hoạch - Tài chính | 30 | 25 | 5 |
| 2 | Vụ Bảo hiểm xã hội | 15 | 13 | 1 |
| 3 | Vụ Pháp chế | 17 | 14 | 3 |
| 4 | Vụ Bình đẳng giới | 15 | 13 | 2 |
| 5 | Vụ Hợp tác quốc tế | 18 | 13 | 3 |
| 6 | Vụ Tổ chức cán bộ | 18 | 15 | 1 |
| 7 | Thanh tra Bộ | 53 | 48 | 5 |
| 8 | Văn phòng Bộ | 68 | 48 | 15 |
| 9 | Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội | 34 | 31 | 1 |
| 10 | Cục Người có công | 36 | 29 | 4 |
| 11 | Cục Quan hệ lao động và Tiền lương | 30 | 24 | 4 |
| 12 | Cục Trẻ em | 33 | 31 | 1 |
| 13 | Cục Bảo trợ xã hội | 37 | 30 | 5 |
| 14 | Cục An toàn lao động | 35 | 33 | 1 |
| 15 | Cục Quản lý lao động ngoài nước | 50 | 48 | 2 |
| 16 | Văn phòng Quốc gia giảm nghèo | 9 | 8 | 1 |
| 17 | Cục Việc làm | 41 | 35 | 4 |
| 18 | Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | 130 | 118 | 7 |
|  | **Cộng** | **669** | **578** | **65** |

Trường hợp khi thông báo tuyển dụng, nếu có đối tượng tốt nghiệp đại học xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ thì sẽ ưu tiên tuyển dụng đối tượng này, đồng thời thông báo dừng tuyển dụng thông qua thi tuyển đối với chỉ tiêu này.