**PHỤ LỤC I**

**DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ**

**MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐẮK R’LẤP**

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /3/2024 của UBND huyện Đắk R’Lấp)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên vị trí việc làm** | **Mã VTVL** | **Ngạch công chức** **tương ứng** | **Ghi chú** |
| **I** | **Vị trí việc làm lãnh đạo quản lý (02 VTVL)** |
| 1 | Trưởng phòng | PTNMT\_LĐQL\_1 | Chuyên viên |  |
| 2 | Phó Trưởng phòng | PTNMT\_LĐQL\_2 | Chuyên viên |  |
| **II** | **Nhóm vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành (07 VTVL)** |
| 1 | Chuyên viên về khoáng sản | PTNMT\_NVCN\_1 | Chuyên viên |  |
| 2 | Chuyên viên về đo đạc và bản đồ | PTNMT\_NVCN\_2 | Chuyên viên |  |
| 3 | Chuyên viên về quản lý đất đai | PTNMT\_NVCN\_3 | Chuyên viên |  |
| 4 | Chuyên viên về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | PTNMT\_NVCN\_4 | Chuyên viên |  |
| 5 | Chuyên viên về môi trường | PTNMT\_NVCN\_5 | Chuyên viên |  |
| 6 | Chuyên viên về biến đổi khí hậu | PTNMT\_NVCN\_6 | Chuyên viên |  |
| 7 | Chuyên viên về tài nguyên nước | PTNMT\_NVCN\_7 | Chuyên viên |  |
| **III** | **Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (02 VTVL)** |
| 1 | Kế toán viên (hoặc phụ trách kế toán) | PTNMT\_CMDC\_1 | Kế toán viên hoặc tương đương |  |
| 2 | Văn thư viên  | PTNMT\_CMDC\_2 | Văn thư viên  |  |