**PHỤ LỤC 1**

**Số lượng thí sinh tham gia qua 03 tuần Cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang***(Kèm theo Báo cáo số 3348/BC-BTC*  *ngày 27/11/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi)*

| **Stt** | **Số lượng thí sinh tham gia** | **Tên đơn vị** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5.645 | Tự do |
| 2 | 1.970 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | 555 | UBND huyện Chợ Gạo |
| 4 | 455 | Sở Y tế |
| 5 | 444 | UBND huyện Cai Lậy |
| 6 | 385 | UBND huyện Tân Phước |
| 7 | 218 | UBND thành phố Gò Công |
| 8 | 163 | UBND huyện Gò Công Đông |
| 9 | 159 | UBND thành phố Mỹ Tho |
| 10 | 141 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
| 11 | 134 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang |
| 12 | 132 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thộn |
| 13 | 132 | Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang |
| 14 | 118 | UBND huyện Cái Bè |
| 15 | 116 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 16 | 101 | UBND huyện Châu Thành |
| 17 | 97 | Công an tỉnh Tiền Giang |
| 18 | 80 | Sở Giao thông vận tải |
| 19 | 77 | Ủy ban nhân dân tỉnh |
| 20 | 60 | Sở Tài chính |
| 21 | 58 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 22 | 56 | UBND thị xã Cai Lậy |
| 23 | 55 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |
| 24 | 52 | UBND huyện Gò Công Tây |
| 25 | 41 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp |
| 26 | 40 | Sở Xây dựng |
| 27 | 39 | UBND huyện Tân Phú Đông |
| 28 | 37 | Sở Công Thương |
| 29 | 36 | Cục Thuế tỉnh Tiền Giang |
| 30 | 36 | Sở Tư pháp |
| 31 | 33 | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| 32 | 31 | Công an tỉnh Tiền Giang - Phòng Công tác đảng và công tác chính trị |
| 33 | 27 | Công an tỉnh Tiền Giang - Phòng Cảnh sát giao thông |
| 34 | 25 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang |
| 35 | 22 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang |
| 36 | 19 | Hội Liên hiệp Phụ nữ |
| 37 | 19 | Sở Nội vụ |
| 38 | 18 | Thanh tra tỉnh |
| 39 | 18 | Công an tỉnh Tiền Giang - Phòng Tổ chức cán bộ |
| 40 | 18 | Kho bạc nhà nước tỉnh Tiền Giang |
| 41 | 15 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp |
| 42 | 14 | Công an tỉnh Tiền Giang - Phòng Cảnh sát cơ động |
| 43 | 10 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang |
| 44 | 9 | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy |
| 45 | 9 | Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang |
| 46 | 9 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 47 | 7 | Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang |
| 48 | 7 | Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang |
| 49 | 6 | Công an tỉnh Tiền Giang - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh |
| 50 | 6 | Công an tỉnh Tiền Giang - Phòng An ninh đối ngoại |
| 51 | 5 | Công an tỉnh Tiền Giang - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. |
| 52 | 5 | Công an tỉnh Tiền Giang - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao |
| 53 | 4 | Trường Chính trị Tiền Giang |
| 54 | 4 | Công an tỉnh Tiền Giang - Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp |
| 55 | 4 | Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy |
| 56 | 4 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy |
| 57 | 3 | Công an tỉnh Tiền Giang - Phòng An ninh chính trị nội bộ |
| 58 | 2 | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh |
| 59 | 2 | Công an tỉnh Tiền Giang - Phòng Hồ sơ |
| 60 | 2 | Trung tâm Phát triển quỹ đất và Đầu tư xây dựng hạ tầng tỉnh Tiền Giang |
| 61 | 2 | Công an tỉnh Tiền Giang - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
| 62 | 1 | Công an tỉnh Tiền Giang - Thanh tra Công an tỉnh |
| 63 | 1 | Liên minh hợp tác xã tỉnh Tiền Giang |
| 64 | 1 | Công an tỉnh Tiền Giang - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội |
| 65 | 1 | Công an tỉnh Tiền Giang - Phòng Kỹ thuật hình sự |
| 66 | 1 | Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang |
| 67 | 1 | Công an tỉnh Tiền Giang - Phòng Tham mưu |