|  |
| --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN** |
| **THỊ XÃ TRẢNG BÀNG** |

**PHỤ LỤC 1**

**BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC XÃ , PHƯỜNG ĐƯỢC GIAO, SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC**

**HIỆN CÓ VÀ SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC CẦN TUYỂN DỤNG NĂM 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÊN ĐƠN VỊ** | **Số biên chế công chức cấp xã được giao** | **Số công chức cấp xã hiện có mặt** | **Số lượng công chức cấp xã cần tuyển dụng theo từng chức danh** | | | | | |
| **Tổng**  **số** | **Văn phòng - Thống kê** | **Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường** | **Tài chính - Kế toán** | **Tư pháp - Hộ tịch** | **Văn hóa –**  **Xã hội** |
| **UBND phường An Tịnh** | 20 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| **UBND phường An Hòa** | 20 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| **UBND phường Trảng Bàng** | 18 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| **UBND phường Gia Lộc** | 19 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| **UBND phường Gia Bình** | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **UBND phường Lộc Hưng** | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| **UBND xã Hưng Thuận** | 14 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| **UBND xã Đôn Thuận** | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **UBND xã Phước Bình** | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **UBND xã Phước Chỉ** | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **TỔNG CỘNG** | **170** | **107** | **62** | **15** | **16** | **11** | **7** | **13** |