**Phụ lục**

|  |
| --- |
| **MẪU KHẢO SÁT DỮ LIỆU ĐANG SỬ DỤNG TRÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN** |
| **TÊN ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH HẬU GIANG** |

**1. Lĩnh vực**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Tên lĩnh vực** |
| 1 | Văn phòng Sở |
| 2 | Phòng Tổ chức - Cán bộ |
| 3 | Phòng Kế hoạch và Tài chính |
| 4 | Phòng Quản lý Xây dựng công trình |
| 5 | Ban Quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) |
| 6 | Chi cục Phát triển nông thôn |
| 7 | Chi cục Thủy sản |
| 8 | Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản |
| 9 | Chi cục Chăn nuôi và Thú y |
| 10 | Chi cục Kiểm lâm |
| 11 | Chi cục Thủy lợi |
| 12 | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật |
| 13 | Trung tâm Khuyến nông |
| 14 | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn |
| 15 | Trung tâm Giống Nông nghiệp |
| 16 | Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân |
| 17 | Thanh tra Sở |

**2. Loại văn bản đi (chỉ các loại VB phát hành của cơ quan)**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Tên loại VB đi** |
| **1.Loại Văn bản thông thường** | |
| 1 | Thông cáo |
| 2 | Thông báo |
| 3 | Chương trình |
| 4 | Kế hoạch |
| 5 | Phương án |
| 6 | Đề án |
| 7 | Dự án |
| 8 | Báo cáo |
| 9 | Biên bản |
| 10 | Tờ trình |
| 11 | Hợp đồng |
| 12 | Công văn |
| 13 | Công điện |
| 14 | Bản ghi nhớ |
| 15 | Bản cam kết |
| 16 | Giấy chứng nhận |
| 17 | Giấy uỷ quyền |
| 18 | Giấy mời |
| 19 | Giấy giới thiệu |
| **Bổ sung thêm các loại Văn bản** | |
| 1 | Thư mời (do có người chọn là Giấy mời và có người chọn là Thư mời) |
| 2 | Lịch làm việc |
| 3 | Tiến độ |
| 4 | Thư ngõ |
| **2. Loại Văn bản cá biệt** | |
| 1 | Hướng dẫn |
| 2 | Quyết định |
| 3 | Quy định |
| 4 | Quy chế |

**3. Dữ liệu phòng ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên phòng ban** | **Tên viết tắt** | **Có con dấu riêng** |
| 1 | Văn phòng Sở | VP |  |
| 2 | Phòng Tổ chức - Cán bộ | TCCB |  |
| 3 | Phòng Kế hoạch và Tài chính | KHTC |  |
| 4 | Phòng Quản lý Xây dựng công trình | QLXDCT |  |
| 5 | Ban Quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) | VnSAT | X |
| 6 | Chi cục Phát triển nông thôn | CCPTNT | X |
| 7 | Chi cục Thủy sản | CCTS | X |
| 8 | Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản | QLCL | X |
| 9 | Chi cục Chăn nuôi và Thú y | CNTY | X |
| 10 | Chi cục Kiểm lâm | CCKL | X |
| 11 | Chi cục Thủy lợi | CCTL | X |
| 12 | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | CCTTBVTV | X |
| 13 | Trung tâm Khuyến nông | TTKN | X |
| 14 | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | TTNS | X |
| 15 | Trung tâm Giống Nông nghiệp | TTG | X |
| 16 | Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân | TTNNMX | X |
| 17 | Thanh tra Sở | TTrS | X |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Ban Chỉ đạo** | **Tên viết tắt** |
| 01 | Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trên động vật | BCĐ.PCDBTĐV |
| 02 | Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng | BCĐ.KHBVPTR |

**4. Sổ văn bản**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên sổ** | **Có sử dụng (đánh dấu x nếu có)** | **Loại văn bản đang sử dụng có phát hành văn bản, mỗi loại cho ví dụ số ký hiệu văn bản** |
| Sổ văn bản thông thường | X | SNNPTNT-VP |
| Sổ văn bản cá biệt | X | QĐ-SNNPTNT |
| Sổ Mật | X |  |

**5. Tên những người có thể nhạn văn bản đến khi văn thư vào sổ và chọn mặc định là người nào**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên người** | **Mặc định chọn (đánh dấu x)** | **Chức vụ** | **Vai trò (Quản trị/ Văn thư/ Lãnh đạo/Chuyên viên)** |
| 1 | Dương Hải Lâm |  | Chánh Văn phòng | Lãnh đạo |
| 2 | Ngô Thanh Phương | X | Phó Chánh Văn phòng | Lãnh đạo |

**6. Danh sách người đang sử dụng phần mềm Quản lý văn bản**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ Tên** | **Chức vụ** | **Tài khoản** | **Phòng ban** | **Vai trò** |
| **Ban Giám đốc Sở** | | | | | |
| 01 | Trần Chí Hùng | Giám đốc | hungtc.snn | Sở NN&PTNT | Lãnh đạo |
| 02 | Đặng Ngọc Giao | Phó Giám đốc | giaodn.snn | Sở NN&PTNT | Lãnh đạo |
| 03 | Ngô Minh Long | Phó Giám đốc | longnm.snn | Sở NN&PTNT | Lãnh đạo |
| 04 | Nguyễn Thị Giang | Phó Giám đốc | giangnt.snn | Sở NN&PTNT | Lãnh đạo |
| **Văn phòng Sở** | | | | | |
| 05 | Dương Hải Lâm | CVP | lamdh.snn | Văn phòng Sở | Lãnh đạo phòng |
| 06 | Ngô Thanh Phương | P.CVP | phuongnt.snn | Văn phòng Sở | Lãnh đạo phòng |
| 07 | Đinh Thị Bích Thơ | Chuyên viên | thodtb.snn | Văn phòng Sở | Văn thư đi/Quản trị |
| 08 | Nguyễn Thanh Yến | Chuyên viên | yennt.snn | Văn phòng Sở | Văn thư đến |
| 09 | Trần Vinh Hiển | Chuyên viên | hientv.snn | Văn phòng Sở | Chuyên viên |
| 10 | Phan Ngọc Thư | Chuyên viên | thupn.snn | Văn phòng Sở | Chuyên viên |
| **Phòng Tổ chức – Cán bộ** | | | | | |
| 11 | Ngô Quốc Phúc | Trưởng phòng | phucnq.snn | Phòng Tổ chức cán bộ | Lãnh đạo phòng |
| 12 | Trần Thị Thùy Linh | Phó trưởng phòng | linhttt.snn | Phòng Tổ chức cán bộ | Lãnh đạo phòng |
| 13 | Lê Văn Hiện | Chuyên viên | hienlv.snn | Phòng Tổ chức cán bộ | Chuyên viên |
| 14 | Nguyễn Văn Thi | Chuyên viên | thinv.snn | Phòng Tổ chức cán bộ | Chuyên viên |
| 15 | Hồ Thị Huế | Chuyên viên | hueht.snn | Phòng Tổ chức cán bộ | Chuyên viên |
| **Phòng Kế hoạch – Tài chính** | | | | | |
| 16 | Nguyễn Thành Đông | Phó Trưởng phòng | dongnt.snn | Phòng Kế hoạch – Tài chính | Lãnh đạo phòng |
| 17 | Dương Kim Sơn | Phó Trưởng phòng | sondk.snn | Phòng Kế hoạch – Tài chính | Lãnh đạo phòng |
| 18 | Lư Anh Khoa | Chuyên viên | khoala.snn | Phòng Kế hoạch – Tài chính | Chuyên viên |
| 19 | Huỳnh Trúc Siêl | Chuyên viên | sielht.snn | Phòng Kế hoạch – Tài chính | Chuyên viên |
| 20 | Đỗ Thị Hải Yến | Chuyên viên | yendth.snn | Phòng Kế hoạch – Tài chính | Chuyên viên |
| **Ban Quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững vũng (VnSAT)** | | | | | |
| 21 | Võ Minh Phúc | PGĐ Ban | phucvm.snn | Ban QLDA VnSAT | Lãnh đạo Ban |
| 22 | Lê Quang Huy | CB CSHT | huylq.snn  ( Đề nghị cấp mới) | Ban QLDA VnSAT | Chuyên viên |
| 23 | Nguyễn Thanh Hiền | CB CSHT | hiennt.snn  ( Đề nghị cấp mới) | Ban QLDA VnSAT | Chuyên viên |
| 24 | Nguyễn Thị Kim Trang | Kế toán | trangntk.snn  ( Đề nghị cấp mới) | Ban QLDA VnSAT | Chuyên viên |
| 25 | Trần Dương Đoàn | CB MSĐT | doantd.snn  ( Đề nghị cấp mới) | Ban QLDA VnSAT | Chuyên viên |
| **Phòng Quản lý Xây dựng công trình** | | | | | |
| 26 | Bùi Văn Lực | Phó Trưởng Phòng QLXDCT | lucbv1.snn | Phòng QLXDCT | Lãnh đạo |
| 27 | Đặng Quốc Trung | Chuyên viên Phòng QLXDCT | trungdq.snn | Phòng QLXDCT | Chuyên viên |
| **Trung tâm Giống Nông nghiệp** | | | | | |
| 28 | Phan Quốc Thứ | Giám đốc | thupq.snn | Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang | Lãnh đạo |
| 29 | Nguyễn Công Uẩn | Phó Giám đốc | uanc.snn | Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang | Lãnh đạo |
| 30 | Nguyễn Thanh Lam | Văn thư | lamnt.snn | Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang | Văn thư |
| **Chi cục Trông trọt và Bảo vệ thực vật** | | | | | |
| 31 | Bạch Văn Sơn | Chi cục trưởng | sonbv.snn | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Lãnh đạo |
| 32 | Nguyễn Thanh Thúy | P. Chi cục trưởng | thuynt.snn | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Lãnh đạo |
| 33 | Trần Anh Tuấn | P. Chi cục trưởng | tuanta.snn | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Lãnh đạo |
| 34 | Nguyễn Thị Diệu Hiền | TP HCTH | hienntd.snn | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Lãnh đạo |
| 35 | Lê Văn Tạo | TP TT | taolv.snn | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Lãnh đạo |
| 36 | Phạm Hoàng Vũ | TP BVTV | vuph.snn | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Lãnh đạo |
| 37 | Lâm Văn Toàn Em | Phòng Thanh tra | emlvt.snn | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Chuyên viên |
| 38 | Nguyễn Thị Huyền Nhung | Phòng Thanh tra | nhungnth.snn | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Chuyên viên |
| 39 | Bùi Thị Ngọc Bích | Phòng HCTH | bichbtn.snn | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Văn Thư |
| 40 | Lương Ngân Hàng Xuyên | Phòng Trồng trọt | xuyenlnh.snn | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Chuyên viên |
| 41 | Phạm Thị Thu Hương | Phòng HCTH | huongptt.snn | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Chuyên viên |
| 42 | Trương Thanh Nghị | Phòng BVTV | nghitt.snn | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Chuyên viên |
| 43 | Nguyễn Lượm Em | Phòng BVTV | emnl.snn | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Chuyên viên |
| 44 | Lê Thị Tuyết Nhung | Phòng Trồng trọt | nhungltt.snn | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Chuyên viên |
| 45 | Mai Hoàng Khang | Phòng Trồng trọt | khangmh.snn | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Chuyên viên |
| **Thanh tra Sở** | | | | | |
| 46 | Nguyễn Văn Đối | Chánh Thanh tra | doinv.snn | Thanh tra Sở | Lãnh đạo |
| 47 | Lê Thanh Triều | P.Chánh Thanh tra | trieult.snn | Thanh tra Sở | Lãnh đạo |
| 48 | Nguyễn Quốc Toàn | P.Chánh Thanh tra | toannq.snn | Thanh tra Sở | Lãnh đạo |
| 49 | Nguyễn Văn Nam | Thanh tra viên | namnv.snn | Thanh tra Sở | Chuyên viên |
| 50 | Lương Ngọc Sơn | Thanh tra viên | sonln.snn | Thanh tra Sở | Chuyên viên |
| 51 | Lê Văn Mừng | Thanh tra viên | munglv.snn | Thanh tra Sở | Chuyên viên |
| 52 | Lê Ngọc Minh Trang | Thanh tra viên | tranglnm.snn | Thanh tra Sở | Văn thư |
| 53 | Nguyễn Văn Tý | Thanh tra viên | tynv.snn | Thanh tra Sở | Chuyên viên |
| **Chi cục Thủy lợi** | | | | | |
| 54 | Trần Thanh Toàn | Chi cục trưởng | toantt.snn | Chi cục Thủy lợi | Lãnh đạo |
| 55 | Mai Hoàng Tâm | Phó Chi cục trưởng | tammh.snn | Chi cục Thủy lợi | Lãnh đạo |
| 56 | Trần Văn Điệp | TP Quản lý Đê Điều | dieptv.snn | Chi cục Thủy lợi | Lãnh đạo |
| 57 | Lê Công Phương | TP Thanh tra pháp chế | phuonglc.snn | Chi cục Thủy lợi | Lãnh đạo |
| 58 | Trần Hoàng Thủy | PTP. Phòng chống thiên tai | thuyth.snn | Chi cục Thủy lợi | Lãnh đạo |
| 59 | Võ Hoàng Vĩnh Phúc | Chuyên viên | phucvhv.snn | Chi cục Thủy lợi | Chuyên viên |
| 60 | Lê Thị Hiền | Chuyên Viên | hienlt.snn | Chi cục Thủy lợi | Chuyên viên |
| 61 | Trần Ngọc Hiểu | Chuyên viên | hieutn.snn | Chi cục Thủy lợi | Văn thư |
| **Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn** | | | | | |
| 62 | Nguyễn Văn Lòng | Giám đốc | longnv.snn | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | Lãnh đạo |
| 63 | Lê Kỳ Hội | Phó Giám đốc | hoilk.snn | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | Lãnh đạo |
| 64 | Lý Hạnh Phúc | TP. Tài vụ | phuclh.snn | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | Lãnh đạo phòng |
| 65 | Bùi Thị Anh Thư | PTP. Tài vụ | thubta.snn | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | Lãnh đạo phòng |
| 66 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | Nhân viên | hangntl.snn | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | Cán sự |
| 67 | Trần Thị Hoàng Yến | Nhân viên | yentth.snn | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | Chuyên viên |
| 68 | Châu Út Mười Hai | Nhân viên | haicum.snn | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | Cán sự |
| 69 | Nguyễn Thanh Sang | TP.QL-KTN | sangnt.snn | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | Lãnh đạo phòng |
| 70 | Nguyễn Văn Xô | PTP. QL-KTN | xonv.snn | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | Lãnh đạo phòng |
| 71 | Phạm Hoàng Khoanh | Nhân viên | khoanhph.snn | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | Cán sự |
| 72 | Hà Thanh Phong | PTP. KH-KT | phonght.snn | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | Lãnh đạo phòng |
| 73 | Lê Văn Tài | Nhân viên | tailv.snn | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | Chuyên viên |
| 74 | Trương Đông Phong | TP.HC-TT | phongtd.snn | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | Lãnh đạo phòng |
| 75 | Võ Thị Ngọc Diễm | PTP. HC-TT | diemvtn.snn | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | Lãnh đạo phòng |
| 76 | Hồng Minh Luân | Nhân viên | luanhm.snn | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | Chuyên viên |
| 77 | Nguyễn Thành Nhân | Nhân viên | nhannt.snn | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | Chuyên viên |
| 78 | Nguyễn Thị Hoa | Nhân viên | hoant.snn | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | Văn thư |
| **Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản** | | | | | |
| 79 | Nguyễn Minh Đức | Chi cục trưởng | ducnm.snn | QLCLNLS&TS | Lãnh đạo |
| 80 | Phan Văn Dũng | Phó chi cục trưởng | dungpv.snn | QLCLNLS&TS | Lãnh đạo |
| 81 | Lê Thị Ngọc Diễm | Trưởng Phòng HCTH | diemltn.snn | QLCLNLS&TS | Lãnh đạo |
| 82 | Nguyễn Tấn Thành | Trưởng phòng TTPC | thanhnt.snn | QLCLNLS&TS | Lãnh đạo |
| 83 | Huỳnh Phước Bình | Trưởng Phòng QLCL | binhhp.snn | QLCLNLS&TS | Lãnh đạo |
| 84 | Nguyễn Khánh Ly | Phó trưởng phòng QLCL | lynk.snn | QLCLNLS&TS | Lãnh đạo |
| 85 | Trần Bá Vinh | Chuyên viên | vinhtb.snn | QLCLNLS&TS | Chuyên viên |
| 86 | Đinh Thị Hồng Cúc | Chuyên viên | cucdth.snn | QLCLNLS&TS | Văn thư |
| **Chi cục Phát triển nông thôn** | | | | | |
| 87 | Nguyễn Thiện Hòa | Chi cục Trưởng | thienhoa.snn | Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang | Lãnh đạo |
| 88 | Nguyễn Văn Măng | Phó Chi cục Trưởng | mangnv.snn | Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang | Lãnh đạo |
| 89 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | Phó Chi cục Trưởng | hangntt.snn | Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang | Lãnh đạo |
| 90 | Võ Thịnh Vượng | Trưởng phòng HC-TH | vuongvt.snn | Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang | Lãnh đạo |
| 91 | Phan Thành Lâm | Trưởng phòng KTHT và TT | lampt.snn | Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang | Lãnh đạo |
| 92 | Trương Tấn Mảnh | Trưởng phòng Cơ điện, NNNT | manhtt.snn | Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang | Lãnh đạo |
| 93 | Từ Thanh Truyền | Trưởng phòng PTNT | truyentt.snn | Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang | Lãnh đạo |
| 94 | Lưu Thị Kim Duyên | Chuyên viên | duyenltk.snn | Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang | Chuyên viên |
| 95 | Nguyễn Lê Huỳnh Hiếu | Chuyên viên | hieunlh.snn | Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang | Văn thư |
| 96 | Cao Thanh Tuyền | Chuyên viên | tuyenct.snn | Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang | Chuyên viên |
| 97 | Nguyễn Văn Phương | Chuyên viên | phuongnv.snn | Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang | Chuyên viên |
| **Chi cục Kiểm lâm** | | | | | |
| 98 | Đoàn Ngọc Thân | P. Chi cục trưởng | thandn.snn | Chi cục Kiểm lâm | Lãnh đạo |
| 99 | Nguyễn Thị Thanh Phương | TP. HC-TH | phuongntt.snn | Chi cục Kiểm lâm | Lãnh đạo |
| 100 | Phạm Thị Phương Tâm | P.TP. HC-TH | tamptp.snn | Chi cục Kiểm lâm | Lãnh đạo |
| 101 | Nguyễn Thị Hoàng Oanh | Kiểm lâm viên | oanhnth.snn | Chi cục Kiểm lâm | Văn thư |
| 102 | Nguyễn Chí Cường | Kế toán | cuongncc.snn | Chi cục Kiểm lâm | Kế toán |
| 103 | Phan Thị Cẩm Ướt | P.TP.QLBVR | uotptc.snn | Chi cục Kiểm lâm | Lãnh đạo |
| 104 | Lý Thành Nguyên | Kiểm lâm viên | nguyenlt.snn | Chi cục Kiểm lâm | Chuyên viên |
| 105 | Nguyễn Thị Anh Thư | P. TP. Thanh tra- PC | thunta.snn | Chi cục Kiểm lâm | Lãnh đạo |
| 106 | Danh Hồ | Kiểm lâm viên | hod.snn | Chi cục Kiểm lâm | Chuyên viên |
| 107 | Nguyễn Phạm Nguyễn | KLV trung cấp | nguyennp.snn | Chi cục Kiểm lâm | Chuyên viên |
| 108 | Trần Thanh Phong | Hạt trưởng | phongtt.snn | Chi cục Kiểm lâm | Lãnh đạo |
| 109 | Lê Trung Chánh | KLV trung cấp | chanhlt.snn | Chi cục Kiểm lâm | Lãnh đạo |
| 110 | Nguyễn Thị Hương Thanh | Kiểm lâm viên | thanhnth.snn | Chi cục Kiểm lâm | Chuyên viên |
| 111 | Ngô Văn Chờ | KLV trung cấp | chonv.snn | Chi cục Kiểm lâm | Chuyên viên |
| 112 | Phạm Sa Ly | Cán sự | lyps.snn | Chi cục Kiểm lâm | Chuyên viên |
| 113 | Lê Hữu Phước | Chuyên viên | phuoclh.snn | Chi cục Kiểm lâm | Chuyên viên |
| 114 | Mai Thanh Toàn | Kiểm lâm viên | toanmt.snn | Chi cục Kiểm lâm | Chuyên viên |
| 115 | Huỳnh Thế Anh | Hạt trưởng | anhht.snn | Chi cục Kiểm lâm | Lãnh đạo |
| 116 | Ngô Thanh Nhã | Phó Hạt trưởng | nhant.snn | Chi cục Kiểm lâm | Lãnh đạo |
| 117 | Phạm Mai Ly | KLV trung cấp | lypm.snn | Chi cục Kiểm lâm | Chuyên viên |
| 118 | Lê Hoàng Năm | KLV trung cấp | namlh.snn | Chi cục Kiểm lâm | Chuyên viên |
| 119 | Nguyễn Văn Kỳ | Kiểm lâm viên | kynv.snn | Chi cục Kiểm lâm | Chuyên viên |
| 120 | Võ Hồ Vịnh | Kiểm lâm viên | vinhvh.snn | Chi cục Kiểm lâm | Chuyên viên |
| 121 | Danh Trạng | Kiểm lâm viên | trangd.snn | Chi cục Kiểm lâm | Chuyên viên |
| **Chi cục Chăn nuôi và Thú y** | | | | | |
| 122 | Trương Ngọc Trưng | Chi cục trưởng | trungtn.snn | Chi cục CNTY | Lãnh đạo |
| 123 | Lâm Lan Anh | P. Chi cục trưởng | anhll.snn | Chi cục CNTY | Lãnh đạo |
| 124 | Trịnh Hùng Cường | P. Chi cục trưởng | cuongth.snn | Chi cục CNTY | Lãnh đạo |
| 125 | Ngô Ngọc Hương | P.TP. HCTH | huongnn.snn | Chi cục CNTY | Lãnh đạo |
| 126 | Lâm Khánh Toàn | TP. Quản lý dịch bệnh | toanlk.snn | Chi cục CNTY | Lãnh đạo |
| 127 | Lê Hoàng Khương | P.TP. Thanh tra pháp chế | khuonglh.snn | Chi cục CNTY | Lãnh đạo |
| 128 | Ngô Thị Kim Trang | Văn thư | trangntk.snn | Chi cục CNTY | Văn thư |
| 129 | Lê Thị Trường An | Kế Toán - Phòng HCTH | anltt.snn | Chi cục CNTY | Chuyên viên |
| 130 | Lâm Thị Thu Mộng | Kế toán viên - Phòng HCTH | mongltt.snn | Chi cục CNTY | Chuyên viên |
| 131 | Ngô Bích Nguyên | Kế toán viên - Phòng HCTH | nguyennb.snn | Chi cục CNTY | Chuyên viên |
| 132 | Nguyễn Hoàng Lẫm | Chẩn đoán viên bệnh động vậtPhòng HCTH | lamnh.snn | Chi cục CNTY | Chuyên viên |
| 133 | Võ Thanh Vốn | Chẩn đoán viên bệnh động vậtPhòng HCTH | vonvt.snn | Chi cục CNTY | Chuyên viên |
| 134 | Trần So Khuya | Phòng Quản lý giống và KTCN | khuyats.snn | Chi cục CNTY | Chuyên viên |
| 135 | Phạm Mỹ Ngoan | Chẩn đoán viên bệnh động vật Phòng Quản lý dịch bệnh | ngoanpm.snn | Chi cục CNTY | Chuyên viên |
| 136 | Lê Hoàng Lâm | KTV  Chẩn đoán viên bệnh động vật (Phòng Quản lý dịch bệnh) | lamlh.snn | Chi cục CNTY | Chuyên viên |
| 137 | Nguyễn Văn Nhã | Chẩn đoán viên bệnh động vật (Phòng Quản lý thuốc và TĂCN) | nhanv.snn | Chi cục CNTY | Chuyên viên |
| 138 | Nguyễn Quốc Đạt | Chẩn đoán viên bệnh động vật (Phòng Quản lý dịch bệnh) | datnq.snn  ( Đề nghị cấp mới) | Chi cục CNTY | Chuyên viên |
| **Trung tâm Khuyến nông** | | | | | |
| 139 | Võ Xuân Tân | Giám đốc | tanvx.snn | TTKN | Lãnh đạo |
| 140 | Bành Đức Tín | P. Giám đốc | tinbd.snn | TTKN | Lãnh đạo |
| 141 | Lê Minh Thắng | TP. HCTH | thanglm.snn | TTKN | Lãnh đạo |
| 142 | Trương Thanh Ngoan | P.TP.HCTH | ngoantt.snn | TTKN | Lãnh đạo |
| 143 | Nguyễn Hoàng Chiến | P.TP CGKT | chiennh.snn | TTKN | Lãnh đạo |
| 144 | Trần Hoàng Phúc | TP. ĐTHL | phucth.snn | TTKN | Lãnh đạo |
| 145 | Trần Thanh Thảo | CBKT | thaott.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 146 | Nguyễn Đăng Khoa | TP. TT-TVDV | khoand.snn | TTKN | Lãnh đạo |
| 147 | Nguyễn Kim Trang | Thủ quỹ | trangnk.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 148 | Ngô Văn Thống | PTP. TTTVDV | thongnv.snn | TTKN | Lãnh đạo |
| 149 | Lê Châu Tứ | TP CGKT | tulc.snn | TTKN | Lãnh đạo |
| 150 | Nguyễn Trí Mẫn | CBKT | mannt.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 151 | Ngô Thanh Huyền | CBKT | huyennt.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 152 | Dương Hiệp | Kế toán trưởng | hiepd.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 153 | Nguyễn Thị Kiều Tiên | CBKT | tienntk.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 154 | Phạm Thị Mỹ Dung | PTP. ĐTHL | dungptm.snn | TTKN | Lãnh đạo |
| 155 | Lê Thị Lan | Kế toán | lanlt.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 156 | Lê Minh Chiến | CBKT | chienlm.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 157 | Huỳnh Thị Diễm | CBKT | diemht.snn | TTKN | Văn thư |
| 158 | Lê Thị Như Xuân | CBKT | xuanltn.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 159 | Lê Thị Ngọc Lý | Kế toán | lyltn.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 160 | Triệu Quốc Dương | CBKT | duongtq.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 161 | Trần Ngọc Trăm | CBKT | tramtn.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 162 | Lê Minh Tân | CBKT | tanlm.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 163 | Phan Khắc Huy | CBKT | huypk.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 164 | Lê Thị Kiều Phương | CBKT | phuongltk.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 165 | Huỳnh Thị Trúc Ly | PTP. CGKT | lyhtt.snn | TTKN | Lãnh đạo |
| 166 | Nguyễn Thị Thăm | CBKT | thamnt.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 167 | Tạ Thanh Tùng | CBKT | tungtt.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 168 | Đồng Thị Phượng | CBKT | phuongdt.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 169 | Trịnh Minh Nhã | CBKT | nhatm.snn | TTKN | Chuyên viên |
| 170 | Nguyễn văn Thi | CBKT | thnv.snn | TTKN | Chuyên viên |
| **Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân** | | | | | |
| 171 | Nguyễn Văn Hiền | PGĐ | hiennv.snn | TTNNMX | Lãnh đạo |
| 172 | Lê Minh Lành | PGĐ | lanhlm.snn | TTNNMX | Lãnh đạo |
| 173 | Nguyễn Việt Khởi | TP.HCTH | khoinv.snn | TTNNMX | Lãnh đạo |
| 174 | Tống Văn Khôi | TP.KHTC | khoitv.snn | TTNNMX | Lãnh đạo |
| 175 | Nguyễn Hồng Bàng | TP.QLBVR | bangnh.snn | TTNNMX | Lãnh đạo |
| 176 | Nguyễn Thị Thanh Nghiên | Văn thư | nghienntt.snn | TTNNMX | Văn thư |
| **Chi cục Thủy sản** | | | | | |
| 177 | Lê Kim Ngọc | Chi cục trưởng | ngoclk.snn | Chi cục Thủy sản | Lãnh đạo |
| 178 | Nguyễn Thị Thùy Lam | Chi cục Phó | lamntt.snn | Chi cục Thủy sản | Lãnh đạo |
| 179 | Dư Mỹ Phượng Liên | Trưởng phòng HCTH | liendmp.snn | Chi cục Thủy sản | Lãnh đạo |
| 180 | Hứa Huy Bình | Phó phòng TTPC | binhhh.snn | Chi cục Thủy sản | Lãnh đạo |
| 181 | Nguyễn Hoàng Tâm | Phó trưởng trạm Châu Thành | tamnh.snn | Chi cục Thủy sản | Lãnh đạo |
| 182 | Phạm Công Lịnh | Chuyên viên, PNTTS | lịnhpc.snn | Chi cục Thủy sản | Chuyên viên |
| 183 | Trần Văn Đẹp | Chuyên viên, P.TTPC | deptv.snn | Chi cục Thủy sản | Chuyên viên |
| 184 | Nguyễn Thị Cẩm Ngân | Chuyên viên, P,NTTS | nganntc.snn | Chi cục Thủy sản | Chuyên viên |
| 185 | Nhan Thị Bảo Xuyên | Văn Thư | xuyenntb.snn | Chi cục Thủy sản | Văn Thư |
| 186 | Sơn Ngọc Huyền | Chuyên viên, KTPTNLTS | huyensn.snn | Chi cục Thủy sản | Chuyên viên |
| 187 | Võ Thùy Linh | Kế toán | linhvt.snn | Chi cục Thủy sản | Kế toán |

**7. Quy trình xử lý Văn bản đến**

\* Quy trình xử lý văn bản đến các Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở

- Văn thư Sở tiếp nhận vào sổ văn bản -> Lãnh đạo Văn phòng (Chánh VP hoặc Phó VP) -> văn bản cho Lãnh đạo Sở phụ trách đơn vị đó và một hoặc nhiều Văn thư đơn vị -> Văn thư đơn vị tiếp nhận văn bản và vào sổ -> Lãnh đạo các Chi cục, Trung tâm -> Chuyên viên xử lý

\* Quy trình xử lý văn bản đến các phòng chuyên môn trực thuộc Sở

- Văn thư Sở tiếp nhận vào sổ văn bản -> Lãnh đạo Văn phòng (Chánh VP hoặc Phó VP) -> văn bản cho Lãnh đạo Sở phụ trách đơn vị đó và một hoặc nhiều lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Sở -> Lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Sở -> Chuyên viên xử lý

**8. Quy trình xử lý Văn bản đi**

- Văn bản đi đối với trường hợp ký thừa lệnh

+ Chuyên viên soạn thảo -> Lãnh đạo Văn phòng duyệt và ký -> Văn thư phát hành (Đối với chuyên viên Văn phòng soạn thảo)

+ Chuyên viên soạn thảo -> Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở duyệt ->Lãnh đạo Văn phòng ký ->Văn thư phát hành (Đối với chuyên viên các Phòng chuyên môn trực thuộc Sở soạn thảo)

- Văn bản đi đối với trường hợp Lãnh đạo Sở ký

+ Chuyên viên soạn thảo -> Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở duyệt -> Lãnh đạo Văn phòng duyệt kiểm tra thể thức -> Lãnh đạo Sở ký -> Văn thư phát hành (Đối với chuyên viên các Phòng chuyên môn, Các Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở soạn thảo văn bản)

**9. Cung cấp thông tin đầu mối để liên hệ khi cần**

|  |  |
| --- | --- |
| **Họ tên** | Đinh Thị Bích Thơ |
| **Chức vụ** | Chuyên viên |
| **Số điện thoại** | 0364422822 |