**PHỤ LỤC I:**

**DANH MỤCVỊ TRÍ VIỆC LÀM TRUNG TÂM DỊCH VỤ**

 **NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ SẦM SƠN**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024*

*của UBND thành phố Sầm Sơn)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên vị trí việc làm** | **Hạng CDNN** | **Mã VTVL** |
| **I** | **Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý**  |  |  |
| 1 | Giám đốc |  | TTDVNN-LĐQL-01 |
| 2 | Phó Giám đốc |  | TTDVNN-LĐQL-02 |
| **II** | **Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành**  |  |  |
| 1 | Khuyến nông hạng III | Hạng III | TTDVNN-NVCN-01 |
| 2 | Bảo vệ thực vật hạng III | Hạng III | TTDVNN-NVCN-02 |
| 3 | Chẩn đoán bệnh động vật hạng III | Hạng III | TTDVNN-NVCN-03 |
| 4 | Kiểm tra vệ sinh thú y hạng III | Hạng III | TTDVNN-NVCN-04 |
| 5 | Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng III | Hạng III | TTDVNN-NVCN-05 |
| 6 | Khuyến nông hạng II | Hạng II | TTDVNN-NVCN-06 |
| 7 | Bảo vệ thực vật hạng II | Hạng II | TTDVNN-NVCN-07 |
| 8 | Chẩn đoán bệnh động vật hạng II | Hạng II | TTDVNN-NVCN-08 |
| 9 | Kiểm tra vệ sinh thú y hạng II | Hạng II | TTDVNN-NVCN-09 |
| 10 | Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng II | Hạng II | TTDVNN-NVCN-10 |
| **III** | **Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung**  |  |  |
| 1 | Kế toán viên | Hạng III | TTDVNN-CMDC-01 |
| 2 | Kế toán viên trung cấp | Cán sự | TTDVNN-CMDC-02 |
| 3 | Văn thư viên | Hạng III | TTDVNN-CMDC-03 |
| 4 | Văn thư viên trung cấp | Cán sự | TTDVNN-CMDC-04 |
| 5 | Nhân viên thủ quỹ |  | TTDVNN-CMDC-05 |
|  **IV** | **Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ** |  |  |
| 1 | Nhân viên Bảo vệ |  |  |
| 2 | Nhân viên Phục vụ |  |  |