|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH  **SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH**  **VÀ XÃ HỘI**  Số:1461/SLĐTBXH -TNXH  v/v rà soát, thống kê đối tượng nghiện ma túy 6 tháng đầu năm 2018 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 06 năm 2018* |

Kính gửi:

- UBND Các huyện, thị xã, thành phố;

- Cơ sở cai nghiện ma túy.

Thực hiện Kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm và cai nghiện phục hồi và hộ trợ các nạn nhân bị buôn bán trở về năm 2018

Để có số liệu báo cáo Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2018; Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố và Cơ sở cai nghiện ma túy báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1.Báo cáo công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và cai nghiện phục hồi, hộ trợ nạn nhân nhân bị buôn bán

2.Rà soát, thống kê cập nhật tình hình biến động đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn (Gửi về Sở trước ngày 20 /6/2018.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Cơ sở cai nghiện ma túy báo cáo đúng thời gian quy định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - UBND tỉnh (b/c);  - Đ/c Đặng Quốc Khánh, CT-UBND tỉnh  Trưởng BCĐ 138 tỉnh ( để b/c);  - Giám đốc,các PGĐ ;  - Lưu: VT,TNXH. | **KT. GIÁM ĐỐC**  **PHÓ GIÁM ĐỐC**    **Nguyễn Xuân Thông** |

**DỰ KIẾN TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2018**

**( Kèm theo công văn số: /LĐTBXH-TNXH, ngày / /2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Huyện, thành phố, thị xã** | **Cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy** | **Cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy** | **Cai nghiện tại gia đình** | **Cai nghiện tại cộng đồng (xã, phường, thị trấn)** |
| 1 | Huyện Kỳ Anh | 5 | 10 | 5 | 8 |
| 2 | Thị xã Kỳ Anh | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 3 | Huyện Cẩm Xuyên | 7 | 10 | 8 | 10 |
| 4 | Huyện Thạch Hà | 6 | 10 | 5 | 10 |
| 5 | Huyện Can Lộc | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 6 | Huyện Lộc Hà | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 7 | Huyện Đức Thọ | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 8 | Huyện Nghi Xuân | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 9 | Huyện Hương Sơn | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 10 | Huyện Hương Khê | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 11 | Huyện Vũ Quang | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Thị xã Hồng Lĩnh | 10 | 10 | 5 | 8 |
| 13 | Thành phố Hà Tĩnh | 15 | 15 | 10 | 10 |
|  | **Cộng** | **100** | **123** | **72** | **115** |