**TỈNH NINH BÌNH**  **Phụ lục 1.2**

**SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,**

**VIÊN CHỨC ĐVHC CẤP TỈNH SAU SẮP XẾP**

***(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Đối tượng** | **Số lượng theo định mức được giao** | **Số lượng hiện có****(số có mặt)** | **Số lượng thực hiện sắp xếp, tinh giản theo quy định hiện hành (theo Nghị định 178, Nghị định 67, … và các chính sách của địa phương)** |
|
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I** | **Tỉnh Ninh Bình** |  |  |  |
| 1 | Cán bộ, công chức (tỉnh, huyện, xã) | 4.773 | 4.507 | 113 |
| 2 | Viên chức (hưởng lương NSNN) | 18.927 | 18.210 | 587 |
| **II** | **Tỉnh Hà Nam** |  |  |  |
| 1 | Cán bộ, công chức (tỉnh, huyện, xã) | 3.974 | 3.653 | 341 |
| 2 | Viên chức (hưởng lương NSNN) | 15.369 | 14.697 | 114 |
| **III** | **Tỉnh Nam Định** |  |  |  |
| 1 | Cán bộ, công chức (tỉnh, huyện, xã) | 7.175 | 6.371 | 178 |
| 2 | Viên chức (hưởng lương NSNN) | 30.388 | 27.604 | 165 |
| **IV** | **TỔNG** |  |  |  |
| 1 | Cán bộ, công chức (tỉnh, huyện, xã) | 15.307 | 13.969 | 632 |
| 2 | Viên chức (hưởng lương NSNN) | 64.532 | 66.366 | 866 |