|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH HÀ TĨNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /QĐ-UBND | *Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh   
nghề nghiệp viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -**

**Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;*

*Căn cứ**Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 06*/*2024/TT-BNV ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số**[12/2022/TT-BNV](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2022-TT-BNV-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-lanh-dao-nghiep-vu-chuyen-mon-dung-chung-550261.aspx" \t "_blank) ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;*

*Căn cứ Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;*

*Theo đề nghị của UBND huyện Nghi Xuân tại Văn bản số 6246/UBND-NV ngày 15/11/2024; Sở Nội vụ tại Văn bản số 2505/XDCQ&TCBC ngày 19/11/2024; trên cơ sở biểu quyết thống nhất của các Thành viên UBND tỉnh (lấy Phiếu qua Hệ thống hồ sơ công việc).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục vị trí việc làm; cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân, trực thuộc UBND huyện Nghi Xuân, cụ thể như sau:

1. Danh mục vị trí việc làm: tổng số 23vị trí*,* trong đó:

- Vị trí việc làm nhóm lãnh đạo, quản lý: 04 vị trí;

- Vị trí việc làm thuộc nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 10 vị trí;

- Vị trí việc làm thuộc nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 08 vị trí;

*-* Vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ: 01 vị trí.

*(Theo Phụ lục I kèm theo)*

2. Cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức: theo Phụ lục II kèm theo.

**Điều 2.** Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân: chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân căn cứ danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được phê duyệt và chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao hàng năm để rà soát, bố trí, sử dụng và quản lý biên chế viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoặc có phương án xử lý đối với viên chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hoặc chưa phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định (nếu có); hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực từng vị trí việc làm trình UBND huyện Nghi Xuân thẩm định, trình Sở Nội vụ phê duyệt theo quy định.

2. Sở Nội vụ: thẩm định và phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực từng vị trí việc làm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân (sau khi có ý kiến của UBND tỉnh về trình độ chuyên môn của từng vị trí việc làm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân). Giám đốc Sở Nội vụ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật trong việc thẩm định, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực từng vị trí việc làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân.

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân; Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân ; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như Điều 3;  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  - Các PCVP UBND tỉnh;  - Trung tâm CB-TH tỉnh;  - Lưu: VT, NC2. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Hồng Lĩnh** |  |

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

**Phụ lục I**

**DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM**

**TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC**

**THƯỜNG XUYÊN HUYỆN NGHI XUÂN**

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

| **TT** | **Tên vị trí việc làm** | **Chức danh nghề nghiệp tương ứng** | **Đơn vị thực hiện** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý (04)** | | | |
| 1 | Giám đốc |  |  |  |
| 2 | Phó Giám đốc |  |  |  |
| 3 | Tổ trưởng |  | Tổ Giáo dục thường xuyên; Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp |  |
| 4 | Tổ phó |  | Tổ Giáo dục thường xuyên; Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp |  |
| **II** | **Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành (10)** | | | |
| 1 | Giáo viên THPT hạng II | Hạng II | Tổ Giáo dục thường xuyên; |  |
| 2 | Giáo viên THPT hạng III | Hạng III | Tổ Giáo dục thường xuyên; |  |
| 3 | Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II | Hạng II | Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp |  |
| 4 | Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III | Hạng III | Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp |  |
| 5 | Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III | Hạng III | Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp |  |
| 6 | Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV | Hạng IV | Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp |  |
| 7 | Thiết bị, thí nghiệm |  | Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp |  |
| 8 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật |  | Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp | Kiêm nhiệm |
| 9 | Giáo vụ |  | Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp | Kiêm nhiệm |
| 10 | Tư vấn học sinh |  | Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp | Kiêm nhiệm |
| **III** | **Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (08)** | | | |
| 1 | Thư viện viên hạng IV | Hạng IV | Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp | Kiêm nhiệm |
| 2 | Chuyên viên về hành chính - văn phòng | Chuyên viên | Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp | Kiêm nhiệm |
| 3 | Văn thư viên | Văn thư viên | Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp |  |
| 4 | Văn thư viên trung cấp | Văn thư viên  trung cấp | Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp |  |
| 5 | Phụ trách kế toán |  | Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp |  |
| 6 | Kế toán viên | Kế toán viên | Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp |  |
| 7 | Kế toán viên trung cấp | Kế toán viên  trung cấp | Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp |  |
| 8 | Nhân viên thủ quỹ | Nhân viên | Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Hành chính - Tổng hợp | Kiêm nhiệm |
| **IV** | **Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ (01)** | | | |
| 1 | Nhân viên Bảo vệ |  |  | Hợp đồng |
| **Tổng cộng** | | **23 VTVL** | | |

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

**Phụ lục II**

**CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP**

**TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC**

**THƯỜNG XUYÊN HUYỆN NGHI XUÂN**

**(của nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành**

**và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung)**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng chức danh nghề nghiệp (của nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chuyên môn dùng chung)** | **Cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức** | **Ghi chú** |
| 1 | Hạng II và tương đương | 20% |  |
| 2 | Hạng III và tương đương | 73% |  |
| 3 | Hạng IV và tương đương | 7% |  |

*Lưu ý: Trường hợp chưa đủ tỷ lệ ở* *hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được phê duyệt thì số còn thiếu được cộng vào hạng thấp hơn liền kề.*