**Phụ lục 1**

**DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC CƠ QUAN**

**VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG**

**XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH**

(*Ban hành kèm theo Quyết định số: 2244/QĐ-UBND ngày 17/7/2020*

*của Ủy ban nhân dân tỉnh)*

| **TT** | **Tên Vị trí việc làm** | **Ngạch công chức tối thiểu** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành** | **04 VTVL** |  |
| 1 | Chánh Văn phòng | Chuyên viên chính |  |
| 2 | Phó Chánh Văn phòng | Chuyên viên |  |
| 3 | Trưởng phòng | Chuyên viên |  |
| 4 | Phó trưởng phòng | Chuyên viên |  |
| **II** | **Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ** | **08 VTVL** |  |
| 1 | Kế hoạch và tài chính thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | Chuyên viên |  |
| 2 | Nghiệp vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | Chuyên viên |  |
| 3 | Giám sát thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | Chuyên viên |  |
| 4 | Phát triển sản phẩm OCOP | Chuyên viên |  |
| 5 | Quản lý sản phẩm OCOP | Chuyên viên |  |
| 6 | Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP | Chuyên viên |  |
| 7 | Phụ trách truyền thông | Chuyên viên |  |
| 8 | Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế | Chuyên viên |  |
| **III** | **Nhóm hỗ trợ, phục vụ** | **08 VTVL** |  |
| 1 | Tổ chức nhân sự | Chuyên viên |  |
| 2 | Hành chính - Quản trị | Chuyên viên |  |
| 3 | Công nghệ thông tin | Chuyên viên |  |
| 4 | Kế toán | Kế toán viên |  |
| 5 | Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ | Nhân viên (hoặc tương đương) |  |
| 6 | Phục vụ |  |  |
| 7 | Lái xe |  |  |
| 8 | Bảo vệ |  |  |
|  | **Tổng cộng (I+II+III)** | **20 VTVL** |  |

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**