|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH**HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC****QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH**Số: /QĐ-HĐGDQPAN | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà Tĩnh ngày tháng năm 2023* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc giao chỉ tiêu cử cán bộ thuộc diện đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng,**

**cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2024**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**

**GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TỈNH**

*Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng, Ban Thường trực giúp việc Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) tỉnh;*

*Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19/6/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQP&AN; Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP;*

*Thực hiện Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3; chức việc tôn giáo năm 2024;*

*Theo đề nghị của Ban Thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh tại Văn bản số 4028/BTT-TM ngày 18/10/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao chỉ tiêu cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương cử cán bộ thuộc diện đối tượng 3 tham gia các khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2024 *(cụ thể tại Phụ lục 1,2 kèm theo)*.

**Điều 2.** Các sở, ngành, đơn vị, địa phương có tên tại các Phụ lục kèm theo Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm cử cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đủ chỉ tiêu, đúng thành phần, thời gian quy định và báo cáo danh sách về Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh (qua Ban Dân quân tự vệ, phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) trước ngày 15/12/2023.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Thường trực giúp việc Hội đồng GDQP&AN tỉnh; các thành viên Hội đồng GDQP&AN tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có tên tại các Phụ lục kèm theo Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như Điều 3;- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh;- Thường trực cấp ủy cấp huyện;- Hội đồng GDQP&AN cấp huyện;- Ban CHQS cấp huyện;- Trung tâm CB-TH;- Lưu: VT, NC. | **CHỦ TỊCH****PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH****Lê Ngọc Châu** |

**Phụ lục 1**

**Giao chỉ tiêu cho các huyện, thành phố, thị xã cử cán bộ thuộc diện**

**đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng, cập nhật KTQP&AN năm 2024**

*(kèm theo Quyết định số: /QĐ-HĐGDQP&AN ngày / /2023*

*của Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cơ quan, đơn vị** | **Bồi dưỡng** | **Cập nhật khóa 17** | **Ghi chú** |
| **Tổng** | **Khóa 101** | **Khóa 102** |
|  | **Tổng** | **192** | **96** | **96** | **96** |  |
| 1 | Thị xã Kỳ Anh | 14 | 6 | 8 | 7 |  |
| 2 | Huyện Kỳ Anh | 20 | 10 | 10 | 8 |  |
| 3 | Huyện Cẩm Xuyên | 15 | 8 | 7 | 9 |  |
| 4 | Thành phố Hà Tĩnh | 9 | 4 | 5 | 6 |  |
| 5 | Huyện Thạch Hà | 20 | 10 | 10 | 9 |  |
| 6 | Huyện Lộc Hà | 9 | 4 | 5 | 8 |  |
| 7 | Huyện Can Lộc | 20 | 10 | 10 | 6 |  |
| 8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9 | 4 | 5 | 6 |  |
| 9 | Huyện Nghi Xuân | 20 | 10 | 10 | 7 |  |
| 10 | Huyện Đức Thọ | 14 | 8 | 6 | 8 |  |
| 11 | Huyện Hương Sơn | 14 | 8 | 6 | 8 |  |
| 12 | Huyện Hương Khê | 15 | 7 | 8 | 8 |  |
| 13 |  Huyện Vũ Quang | 13 | 7 | 6 | 6 |  |

**Phụ lục 2**

**Giao chỉ tiêu cho các sở, ngành, đơn vị cử cán bộ thuộc diện đối tượng 3**

**tham gia bồi dưỡng, cập nhật KTQP&AN năm 2024**

*(kèm theo Quyết định số: /QĐ-HĐGDQP&AN ngày / /2023*

*của Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh)*

| **TT** | **Cơ quan, đơn vị** | **Bồi dưỡng khóa 103** | **Cập nhật khóa 16** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tổng** | **90** | **131** |  |
| 1 | Văn phòng Tỉnh ủy  | 3 |  |  |
| 2 | Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | 4 |  |  |
| 3 | Văn phòng UBND tỉnh | 3 | 4 |  |
| 4 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 11 | 37 |  |
| 5 | Sở Khoa học và Công nghệ | 1 | 0 |  |
| 6 | Sở Xây dựng | 0 | 3 |  |
| 7 | Sở Y tế | 6 | 2 |  |
| 8 | Sở Tư pháp | 0 | 1 |  |
| 9 | Sở Nội vụ | 0 | 3 |  |
| 10 | Sở Ngoại vụ | 1 |  |  |
| 11 | Sở Tài chính | 2 | 2 |  |
| 12 | Sở Công Thương |  | 3 |  |
| 13 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 1 | 0 |  |
| 14 | Sở Thông tin và Truyền thông | 1 | 0 |  |
| 15 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 5 | 10 |  |
| 16 | Thanh tra tỉnh |  | 3 |  |
| 17 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 0 | 3 |  |
| 18 | Tỉnh đoàn | 2 | 2 |  |
| 19 | Hội Nông dân tỉnh | 1 |  |  |
| 20 | Báo Hà Tĩnh | 3 |  |  |
| 21 | Trường Đại học Hà Tĩnh | 4 | 4 |  |
| 22 | Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh | 1 | 3 |  |
| 23 | Trường Chính trị Trần Phú | 2 | 4 |  |
| 24 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 2 | 3 |  |
| 25 | Cục Hải quan tỉnh  |  | 2 |  |
| 26 | Cục Thuế tỉnh | 3 | 5 |  |
| 27 | Kho bạc Nhà nước tỉnh |  | 1 |  |
| 28 | Viễn thông Hà Tĩnh | 1 | 11 |  |
| 29 | Bưu điện tỉnh | 3 | 3 |  |
| 30 | Công ty Điện lực Hà Tĩnh | 6 | 6 |  |
| 31 | Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh | 2 | 2 |  |
| 32 | Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh | 3 | 6 |  |
| 33 | Chi nhánh Ngân hàng Chính sách XH tỉnh | 6 | 3 |  |
| 34 | Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - chi nhánh Hà Tĩnh | 9 |  |  |
| 35 | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh | 4 | 5 |  |