|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Biểu số: 0102.N.TCHC**  *Kèm theo Thông tư số 18/2025/TT-BNV ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ*  Ngày nhận báo cáo: Ngày 28 tháng 02 năm sau | **SỐ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC**  Năm... | Đơn vị báo cáo:  Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Tổ chức - Biên chế |

*Đơn vị tính: Số tổ chức*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mã số | Số tổ chức |
| A | B | 1 |
| **I. TRUNG ƯƠNG** | x | x |
| **Tổng số** | **01=02+03** |  |
| *Chia ra:* |  | x |
| *-* Số đơn vị, tổ chức cấp cục, vụ và tương đương trực thuộc bộ, ban, ngành và tương đương | 02 |  |
| - Số đơn vị, tổ chức cấp phòng và tương đương trực thuộc cục và tương đương trực thuộc bộ, ngành và tương đương | 03 |  |
| **II. ĐỊA PHƯƠNG** | x | x |
| **Tổng số** | **04=05+06** |  |
| *Chia ra:* |  | x |
| Số đơn vị, tổ chức cấp sở và tương đương trực thuộc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | 05 |  |
| Số đơn vị, tổ chức cấp phòng và tương đương trực thuộc các sở, ban, ngành và tương đương | 06 |  |

**Biểu số: 0102.N.TCHC Số tổ chức hành chính trong các cơ quan nhà nước**

**1. Khái niệm, phương pháp tính**

Số tổ chức hành chính trong các cơ quan nhà nước gồm:

- Ở các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương:

+ Số đơn vị, tổ chức cấp cục, vụ và tương đương trực thuộc bộ, ban, ngành và tương đương;

+ Số đơn vị, tổ chức cấp phòng và tương đương trực thuộc cục và tương đương trực thuộc bộ, ngành và tương đương;

- Ở địa phương

+ Số đơn vị, tổ chức cấp sở và tương đương trực thuộc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Số đơn vị, tổ chức cấp phòng và tương đương trực thuộc các sở, ban, ngành và tương đương;

Số tổ chức hành chính trong các cơ quan nhà nước là số các tổ chức hành chính hiện có đến thời điểm thống kê trong các cơ quan cả nước.

**2. Cách ghi biểu**

Cột 1: Ghi tổng số tổ chức tương ứng với các dòng của cột A.

**3. Nguồn số liệu**

- Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

- Sử dụng dữ liệu hành chính.