**BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG BÀI THAM GIA CUỘC THI CHÍNH LUẬN 2021, 2022**

(*Kèm theo công văn số: 1784-CV/BTGTU, ngày 134/02/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Ban chỉ đạo 35**  | **Cơ quan, đơn vị thành viên thực hiện** | **Số bài viết** |
| **2021** | **2022** |
| 1 | Ban chỉ đạo 35 tỉnh(Tổng 2 lần tham gia: 51 bài) | Trường Chính trị tỉnh | 19 | 21 |
| Văn phòng Tỉnh ủy | 2 | 2 |
| Sở Nội vụ | 2 | 0 |
| Ban Nội chính Tỉnh ủy  | 1 | 0 |
| Uỷ ban nhân dân tỉnh | 1 | 0 |
| Sở Giáo dục và Đào tạo | 1 | 0 |
| Tỉnh Đoàn Ninh Thuận | 0 | 1 |
| Báo Ninh Thuận | 0 | 1 |
| 2 | BCĐ 35 Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm(Tổng 2 lần tham gia: 05 bài) | Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | 2 | 0 |
| Uỷ ban nhân dân thành phố Phan Rang | 0 | 1 |
| Chi cục thuế thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | 1 | 0 |
| Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố PR-TC | 1 | 0 |
| 3 | BCĐ 35 Huyện ủy Thuận Bắc(Tổng 2 lần tham gia: 05 bài) | Trường Trung học cơ sở Phước Chiến-Thuận Bắc | 0 | 2 |
| Trường TH-PTCS Hà Huy Tập-Bắc Sơn-Thuận Bắc | 0 | 1 |
| Trường PTDTNT Thuận Bắc | 0 | 1 |
| Trường Trung học cơ sở Hùng Vương - Thuận Bắc | 0 | 1 |
| 4 | BCĐ 35 Huyện ủy Thuận Nam(Tổng 2 lần tham gia: 04 bài) | Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thuận Nam | 1 | 0 |
| Trung tâm Chính trị Huyện ủy Thuận Nam | 1 | 1 |
| Công an huyện Thuận Nam | 0 | 1 |
| 5 | BCĐ 35 Huyện ủy Ninh Sơn(Tổng 2 lần tham gia: 04 bài) | Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ninh Sơn | 2 | 0 |
| Trung tâm Chính trị huyện Ninh Sơn | 0 | 1 |
| Công an huyện Ninh Sơn | 0 | 1 |
| 6 | BCĐ 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh (Tổng 02 bài) | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 0 | 2 |
| 7 | BCĐ 35 Đảng ủy Công an tỉnh (Tổng 01 bài) | Công an tỉnh  | 1 | 0 |
| 8 | BCĐ 35 Huyện ủy Bác Ái (Tổng 01 bài) | Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bác Ái | 0 | 1 |
| 9 | BCĐ 35 Huyện ủy Ninh Phước (Tổng 01 bài) | Công an huyện Ninh Phước | 0 | 1 |
| 10 | BCĐ 35 Huyện ủy Ninh Hải (Tổng **00** bài) |  | 0 | 0 |
| 11 | BCĐ 35 Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh (Tổng **00** bài) |  | 0 | 0 |
|  | **Tổng** | **35** | **39** |