|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TỈNH HÀ TĨNH** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**Phụ lục III**

**SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC TỔ CHỨC HỘI,  
ĐOÀN THỂ NĂM 2024**

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh)*

| **STT** | **Đơn vị** | **Kế hoạch số lượng người làm việc**  **năm 2024** | | | | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biên chế do Nhà nước**  **cấp ngân sách** | | | **Biên chế đơn vị tự đảm bảo kinh phí** |
| **Tổng** | **Biên chế** | **Hỗ trợ bằng NSNN** |
|  | **TỔNG CỘNG** | **141** | **99** | **42** | 0 |  |
| **I** | **CẤP TỈNH** | **82** | **64** | **18** | 0 |  |
| 1 | Biên chế chuyên trách đoàn kết công giáo | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Quỹ Phát triển phụ nữ Hà Tĩnh | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh | 9 | 8 | 1 |  |  |
| 4 | Hội Người mù | 6 | 5 | 1 |  |  |
| 5 | Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật | 13 | 13 |  |  |  |
| 6 | Liên hiệp các Hội KH-KT | 8 | 7 | 1 |  |  |
| 7 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 2 | 2 |  |  |  |
| 8 | Hội Đông y | 6 | 2 | 4 |  |  |
| 9 | Hội Nhà báo | 4 | 4 |  |  |  |
| 10 | Hội Luật gia | 2 | 2 |  |  |  |
| 11 | Liên minh các Hợp tác xã | 18 | 17 | 1 |  |  |
| 12 | Hội Khuyến học | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 13 | Hội Người cao tuổi tỉnh | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 14 | Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh | 2 |  | 2 |  |  |
| 15 | Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin | 2 |  | 2 |  |  |
| 16 | Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi | 3 |  | 3 |  |  |
| **II** | **CẤP HUYỆN** | **59** | **35** | **24** | 0 |  |
| 1 | Hội Chữ thập đỏ huyện Kỳ Anh | 2 | 2 |  |  |  |
| 1 | Hội Chữ thập đỏ thị xã Kỳ Anh | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Hội Chữ thập đỏ huyện Cẩm Xuyên | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Tĩnh | 2 | 2 |  |  |  |
| 5 | Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê | 2 | 2 |  |  |  |
| 6 | Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Hà | 2 | 2 |  |  |  |
| 7 | Hội Chữ thập đỏ huyện Can Lộc | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 8 | Hội Chữ thập đỏ thị xã Hồng Lĩnh | 2 | 2 |  |  |  |
| 9 | Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân | 2 | 2 |  |  |  |
| 10 | Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Thọ | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 11 | Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Sơn | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 12 | Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Quang | 2 | 2 |  |  |  |
| 13 | Hội Chữ thập đỏ huyện Lộc Hà | 2 | 2 |  |  |  |
| 14 | Hội Người mù huyện Kỳ Anh | 2 |  | 2 |  |  |
| 15 | Hội Người mù thị xã Kỳ Anh | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 16 | Hội Người mù huyện Cẩm Xuyên | 1 | 1 |  |  |  |
| 17 | Hội Người mù thành phố Hà Tĩnh | 2 |  | 2 |  |  |
| 18 | Hội Người mù huyện Hương Khê | 1 | 1 |  |  |  |
| 19 | Hội Người mù huyện Thạch Hà | 2 |  | 2 |  |  |
| 20 | Hội Người mù huyện Can Lộc | 2 | 2 |  |  |  |
| 21 | Hội Người mù thị xã Hồng Lĩnh | 1 | 1 |  |  |  |
| 22 | Hội Người mù huyện Nghi Xuân | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 23 | Hội Người mù huyện Đức Thọ | 2 | 2 |  |  |  |
| 24 | Hội Người mù huyện Hương Sơn | 2 |  | 2 |  |  |
| 25 | Hội Người mù huyện Vũ Quang | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 26 | Hội Người mù huyện Lộc Hà |  |  |  |  |  |
| 27 | Hội Người cao tuổi huyện Kỳ Anh | 1 |  | 1 |  |  |
| 28 | Hội Người cao tuổi thị xã Kỳ Anh | 1 |  | 1 |  |  |
| 29 | Hội Người cao tuổi huyện Cẩm Xuyên | 1 |  | 1 |  |  |
| 30 | Hội Người cao tuổi thành phố Hà Tĩnh | 1 |  | 1 |  |  |
| 31 | Hội Người cao tuổi huyện Hương Khê |  |  |  |  |  |
| 32 | Hội Người cao tuổi huyện Thạch Hà | 1 |  | 1 |  |  |
| 33 | Hội Người cao tuổi huyện Can Lộc |  |  |  |  |  |
| 34 | Hội Người cao tuổi thị xã Hồng Lĩnh | 1 |  | 1 |  |  |
| 35 | Hội Người cao tuổi huyện Nghi Xuân | 1 |  | 1 |  |  |
| 36 | Hội Người cao tuổi huyện Đức Thọ | 1 |  | 1 |  |  |
| 37 | Hội Người cao tuổi huyện Hương Sơn | 1 | 1 |  |  |  |
| 38 | Hội Người cao tuổi huyện Vũ Quang | 1 | 1 |  |  |  |
| 39 | Hội Người cao tuổi huyện Lộc Hà | 1 | 1 |  |  |  |