|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**DANH MỤC**

**CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÔNG GỬI BẢN GIẤY KHI ĐÃ GỬI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ CÓ KÝ SỐ.**

*(Kèm theo Công văn số 1726-CV/TU ngày 07 tháng 8 năm 2023*

 *của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi)*

*-----*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Ghi chú** |
|  | **I. Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.** |  |
| 1 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy |  |
| 2 | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy |  |
| 3 | Ban Dân vận Tỉnh ủy |  |
| 4 | Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy |  |
| 5 | Ban Nội chính Tỉnh ủy |  |
| 6 | Văn phòng Tỉnh ủy |  |
|  | **II. Các Đảng ủy trực thuộc** |  |
| 7 | Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh |  |
| 8 | Đảng ủy Quân sự tỉnh |  |
| 9 | Đảng ủy Công an tỉnh |  |
| 10 | Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh |  |
|  | **IV. Các huyện, thị, thành ủy** |  |
| 11 | Huyện ủy Minh Long |  |
| 12 | Huyện ủy Sơn Hà |  |
| 13 | Huyện ủy Ba Tơ |  |
| 14 | Huyện ủy Trà Bồng |  |
| 15 | Huyện ủy Sơn Tây |  |
| 16 | Huyện ủy Lý Sơn |  |
| 17 | Huyện ủy Bình Sơn |  |
| 18 | Huyện ủy Sơn Tịnh |  |
| 19 | Huyện ủy Nghĩa Hành |  |
| 20 | Huyện ủy Tư Nghĩa |  |
| 21 | Huyện ủy Mộ Đức |  |
| 22 | Thành ủy Quảng Ngãi |  |
| 23 | Thị ủy Đức Phổ |  |