|  |  |
| --- | --- |
| **UỶ BAN NHÂN DÂN****TỈNH NGHỆ AN**Số: /QĐ-UBND | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Nghệ An, ngày tháng năm 2021* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống**

**quản lý văn bản và điều hành**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Thông tư số [10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016](https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=10/2016/TT-BTTTT&match=True&area=2&lan=1&bday=01/4/2016&eday=01/4/2016)của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 172/TTr-STT&TT ngày 07 tháng 02 năm 2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc cấp phát, quản lý; Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc khai thác mã định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh sách mã định danh của các đơn vị thuộc, trực thuộc địa phương mình quản lý trực tiếp.

- Trong trường hợp cần bổ sung, thêm mới, chỉnh sửa tên gọi (hoặc cơ cấu tổ chức như: chia tách, sáp nhập, giải thể, … các đơn vị thuộc, trực thuộc) các cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét cáp mới hoặc cấp lại mã định đanh theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như điều 3;- Bộ Thông tin và Truyền thông;- Chủ tịch UBND tỉnh;- PCT Lê Ngọc Hoa;- Cục Tin học hóa;- Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm TH-CB;- Lưu: VT, CN (Tú). | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH****Lê Ngọc Hoa** |

**PHỤ LỤC**

**Danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành**

*(Kèm theo Quyết định số …../QĐ-UBND ngày …/11/2021 của UBND tỉnh)*

**I. Danh sách mã định danh cấp 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp | 000.00.61.H41 |

**II. Danh sách mã định danh cấp 3 và cấp 4**

**1. Các đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc** | **Mã định danh** |
| 1 |  | 000.04.01.H41 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

**2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm phục vụ Hành Chính Công | 000.04.01.H41 |
| 2 | Ban Tiếp Dân - UBND tỉnh Nghệ An | 000.05.01.H41 |

**3. Các đơn vị thuộc, trực thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, huyện Hưng Nguyên | 000.97.34.H41 |
| 2 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hướng nghiệp Nghệ An | 000.98.34.H41 |

**4. Các đơn vị thuộc, trực thuộc lĩnh vực Y tế**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An | 000.26.48.H41 |
| 2 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật | 000.53.48.H41 |

**5. Các đơn vị thuộc, trực thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể Thao**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An | 000.17.46.H41 |
| 2 | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An | 000.16.46.H41 |

**6. Các đơn vị thuộc, trực thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Cơ sở cai nghiệm ma túy bắt buộc số III | 000.24.38.H41 |

**8. Các đơn vị thuộc, trực thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Văn phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất | 000.02.43.H41 |

**9. Các đơn vị thuộc, trực thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Công nghệ thông tin | 000.02.45.H41 |

**10. Các đơn vị thuộc, trực thuộc lĩnh vực Nội vụ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Lưu trữ lịch sử | 000.05.39.H41 |

**18. Các đơn vị thuộc, trực thuộc lĩnh vực Du lịch**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc** | **Mã định danh** |
| 1 | Ban Quản Lý Dự Án ADB | 000.04.33.H41 |

 **20. Các đơn vị thuộc, trực thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Ban quản lý diễn đàn Thị trường nông nghiệp tỉnh Nghệ An | 000.44.40.H41 |
| 2 | Ban quản lý Khu lâm nghiệp ứng dụng Công nghệ cao vùng Bắc Trung bộ | 000.45.40.H41 |

**11. Các đơn vị thuộc, trực thuộc lĩnh vực Tòa Án**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Tòa án nhân dân huyện Anh Sơn | 000.20.71.D01 |
| 2 | Tòa án Con Cuông | 000.21.71.D01 |
| 3 | Tòa án Đô Lương | 000.23.71.D01 |
| 4 | Tòa án Hoàng Mai | 000.18.71.D01 |
| 5 | Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn | 000.25.71.D01 |
| 6 | Tòa án Nghĩa Đàn | 000.28.71.D01 |
| 7 | Tòa án nhân dân Tân Kỳ | 000.33.71.D01 |
| 8 | Tòa án Thái Hòa | 000.19.71.D01 |
| 9 | Tòa án nhân dân Thanh Chương | 000.34.71.D01 |
| 10 | Tòa án TP Vinh | 000.16.71.D01 |
| 11 | Tòa án nhân dân huyện Tương Dương | 000.35.71.D01 |
| 12 | Tòa án nhân dân Yên Thành | 000.36.71.D01 |

**12. Các đơn vị thuộc, trực thuộc lĩnh vực Viện Kiểm soát**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Viện Kiểm sát nhân dân huyện Anh Sơn | 000.14.70.E01 |
| 2 | Viện kiểm sát nhân dân Con Cuông | 000.16.70.E01 |
| 3 | Viện kiểm sát Diễn Châu | 000.17.70.E01 |
| 4 | Viện Kiểm sát nhân dân Đô Lương | 000.18.70.E01 |
| 5 | Viện Kiểm sát Hoàng Mai | 000.19.70.E01 |
| 6 | Viện Kiểm kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn | 000.21.70.E01 |
| 7 | Viện kiểm sát nhân dân Nghi Lộc | 000.24.70.E01 |
| 8 | Viện kiểm soát Nghĩa Đàn | 000.23.70.E01 |
| 9 | Viện Kiểm kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương | 000.31.70.E01 |
| 10 | Viện Kiểm sát TP Vinh | 000.34.70.E01 |
| 11 | Viện Kiểm kiểm sát nhân dân huyện Tương Dương | 000.32.70.E01 |
| 12 | Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Thành | 000.33.70.E01 |

**13. Các đơn vị thuộc, trực thuộc lĩnh vực Công An**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Công an Thị xã Cửa Lò | 000.19.41.G01 |
| 2 | Công an huyện Diễn Châu | 000.04.41.G01 |
| 3 | Công an huyện Đô Lương | 000.05.41.G01 |
| 4 | Công an thị xã Hoàng Mai | 000.20.41.G01 |
| 5 | Công an huyện Kỳ Sơn | 000.07.41.G01 |
| 6 | Công an huyện Nam Đàn | 000.08.41.G01 |
| 7 | Công an huyện Nghi Lộc | 000.09.41.G01 |
| 8 | Công an huyện Nghĩa Đàn | 000.10.41.G01 |
| 9 | Công an huyện Tân Kỳ | 000.15.41.G01 |
| 10 | Công an Thành phố Vinh | 000.22.41.G01 |
| 11 | Công an huyện Tương Dương | 000.17.41.G01 |
| 12 | Công an huyện Yên Thành | 000.18.41.G01 |

**14. Các đơn vị thuộc, trực thuộc lĩnh vực Thống Kê**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Chi cục thống kê Con Cuông | 003.40.07.G05 |
| 2 | Chi cục Thống Kê Cửa Lò | 002.40.07.G05 |
| 3 | Chi cục Thống Kê Đô Lương | 016.40.07.G05 |
| 4 | Chi cục Thống kê huyện Kỳ Sơn | 006.40.07.G05 |
| 5 | Chi cục Thống Kê Nam Đàn | 019.40.07.G05 |
| 6 | Chi cục thống kê Nghi Lộc | 018.40.07.G05 |
| 7 | Chi cục Thống Kê Tân Kỳ | 012.40.07.G05 |
| 8 | Chi cục Thống Kê Thanh Chương | 017.40.07.G05 |
| 9 | Chi cục Thống Kê TP Vinh | 022.40.07.G05 |
| 10 | Chi cục Thống kê huyện Tương Dương | 007.40.07.G05 |
| 11 | Chi cục Thống Kê Yên Thành | 015.40.07.G05 |

**15. Các đơn vị thuộc, trực thuộc lĩnh vực Quân Sự**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Cửa Lò | 000.19.41.G11 |
| 2 | Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu | 000.04.41.G11 |
| 3 | Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đô Lương | 000.05.41.G11 |
| 4 | Ban chỉ huy Quân sự Hoàng Mai | 000.20.41.G11 |
| 5 | Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn | 000.07.41.G11 |
| 6 | Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn | 000.08.41.G11 |
| 7 | Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc | 000.09.41.G11 |
| 8 | Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Đàn | 000.10.41.G11 |
| 9 | Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương | 000.16.41.G11 |
| 10 | Ban Chỉ huy Quân sự TP Vinh | 000.22.41.G11 |
| 11 | Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tương Dương | 000.17.41.G11 |
| 12 | Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thành | 000.18.41.G11 |

**16. Các đơn vị thuộc, trực thuộc lĩnh vực Kho Bạc Nhà nước**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Kho bạc Con Cuông | 003.41.12.G12 |
| 2 | Kho bạc Đô Lương | 005.41.12.G12 |
| 3 | Kho Bạc Hoàng Mai | 020.41.12.G12 |
| 4 | Kho bạc Nhà nước Nam Đàn | 008.41.12.G12 |
| 5 | Kho bạc Nhà nước Nghi Lộc | 009.41.12.G12 |
| 6 | Kho bạc Nhà nước Nghĩa Đàn | 010.41.12.G12 |
| 7 | Kho bạc Nhà nước huyện Quỳnh Lưu | 014.41.12.G12 |
| 8 | Kho bạc Nhà nước Thái Hòa | 021.41.12.G12 |
| 9 | Kho bạc Nhà nước Yên Thành | 018.41.12.G12 |

**17. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Thi Hánh Án**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Chi Cục Thi Hành Án Thành Phố Vinh | 412.40.13.G15 |
| 2 | Chi cục Thi hành án Con Cuông | 422.40.13.G15 |
| 3 | Chi cục thi hành án Đô Lương | 427.40.13.G15 |
| 4 | Chi cục Thi hành án Hoàng Mai | 432.40.13.G15 |
| 5 | Chi cục Thi hành án huyện Kỳ Sơn | 417.40.13.G15 |
| 6 | Chi cục Thi hành án Nghi Lộc | 429.40.13.G15 |
| 7 | Chi cục Thi hành án Nghĩa Đàn | 419.40.13.G15 |
| 8 | Chi Cục Thi hành án huyện Quỳnh Lưu | 421.40.13.G15 |
| 9 | Chi cục Thi hành án dân sự | 423.40.13.G15 |
| 10 | Chi cục Thi hành án Thanh Chương | 428.40.13.G15 |
| 11 | Chi cục Thi hành án huyện Tương Dương | 418.40.13.G15 |
| 12 | Chi cục Thi hành án Yên Thành | 426.40.13.G15 |

**17. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tỉnh Đoàn**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Bảo hiểm xã hội Con Cuông | 000.10.61.G24 |

**17. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tỉnh Đoàn**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Huyện Đoàn huyện Anh Sơn | 000.02.41.I03 |
| 2 | Huyện Đoàn Con Cuông | 000.03.41.I03 |
| 3 | Huyện Đoàn Diễn Châu | 000.04.41.I03 |
| 4 | Huyện Đoàn Đô Lương | 000.05.41.I03 |
| 5 | Thị Đoàn Hoàng Mai | 000.20.41.I03 |
| 6 | Huyện Đoàn huyện Kỳ Sơn | 000.07.41.I03 |
| 7 | Huyện Đoàn Nam Đàn | 000.08.41.I03 |
| 8 | Huyện Đoàn Tân Kỳ | 000.15.41.I03 |
| 9 | Huyện Đoàn Thanh Chương | 000.16.41.I03 |
| 10 | Thành Đoàn Vinh | 000.22.41.I03 |
| 11 | Huyện Đoàn Yên Thành | 000.18.41.I03 |
| 12 | Huyện Đoàn Nghi Lộc | 000.09.41.I03 |

**17. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Hội Liên hiệp Phụ nữ Con Cuông | 000.03.41.I04 |
| 2 | Hội Liên hiệp Phụ nữ Cửa Lò | 000.19.41.I04 |
| 3 | Hội Liên hiệp Phụ nữ Diễn Châu | 000.04.41.I04 |
| 4 | Hội Liên hiệp Phụ nữ Đô Lương | 000.05.41.I04 |
| 5 | Hội Liên hiệp Phụ nữ Hoàng Mai | 000.20.41.I04 |
| 6 | Hội Liên hiệp Phụ nữ Hưng Nguyên | 000.06.41.I04 |
| 7 | Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kỳ Sơn | 000.07.41.I04 |
| 8 | Hội Liên hiệp Phụ nữ Nghĩa Đàn | 000.10.41.I04 |
| 9 | Hội Liên hiệp Phụ nữ Tân Kỳ | 000.15.41.I04 |
| 10 | Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Hòa | 000.21.41.I04 |
| 11 | Hội Liên hiệp Phụ nữ Thanh Chương | 000.16.41.I04 |
| 12 | Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Vinh | 000.22.41.I04 |
| 13 | Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tương Dương | 000.17.41.I04 |
| 14 | Hội Liên hiệp Phụ nữ Yên Thành | 000.18.41.I04 |

**17. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Hội Cựu Chiến binh huyện Anh Sơn | 000.02.41.I05 |
| 2 | Hội Cựu chiến binh Con Cuông | 000.03.41.I05 |
| 3 | Hội Cựu chiến binh Đô Lương | 000.05.41.I05 |
| 4 | Hội Cựu Chiến Binh Hoàng Mai | 000.20.41.I05 |
| 5 | Hội Cựu Chiến binh huyện Kỳ Sơn | 000.07.41.I05 |
| 6 | Hội Cựu chiến binh Nam Đàn | 000.08.41.I05 |
| 7 | Hội Cựu chiến binh Nghi Lộc | 000.09.41.I05 |
| 8 | Hội Cựu chiến binh Tân Kỳ | 000.15.41.I05 |
| 9 | Hội Cựu chiến binh Thanh Chương | 000.16.41.I05 |
| 10 | Hội Cựu chiến binh TP Vinh | 000.22.41.I05 |
| 11 | Hội Cựu chiến binh Yên Thành | 000.18.41.I05 |

**21. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Anh Sơn | 000.42.02.H41 |
| 2 | Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Anh Sơn | 000.43.02.H41 |
| 3 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Anh Sơn | 000.44.02.H41 |

**22. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông Con Cuông | 000.30.03.H41 |

**23. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu | 000.60.04.H41 |
| 2 | Ủy ban nhân dân xã Minh Châu Huyện Diễn Châu | 000.59.04.H41 |
| 3 | Đồn biên phòng Diễn Thành | 000.62.04.H41 |

**24. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Đô Lương | 000.63.05.H41 |
| 2 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đô Lương | 000.64.05.H41 |
| 3 | Ngân hàng chính sách xã hội Đô Lương | 000.65.05.H41 |
| 4 | Chi cục Dự trữ nhà nước Tây Nghệ An | 000.66.05.H41 |
| 5 | Trung tâm GDTX Đô Lương | 000.67.05.H41 |

**25. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Giá dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hưng Nguyên | 000.43.06.H41 |
| 2 | Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Hưng Nguyên | 000.44.06.H41 |
| 3 | Ủy ban nhân dân xã Long Xá huyện Hưng Nguyên | 000.45.06.H41 |
| 4 | Ủy ban nhân dân xã Xuân Lam huyện Hưng Nguyên  | 000.46.06.H41 |
| 5 | Ủy ban nhân dân xã Hưng Thành huyện Hưng Nguyên | 000.47.06.H41 |
| 6 | Ủy ban nhân dân xã Châu Nhân huyện Hưng Nguyên  | 000.48.06.H41 |
| 7 | Ủy ban nhân dân xã Hưng Nghĩa huyện Hưng Nguyên | 000.49.06.H41 |
| 8 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hưng Nguyên | 000.50.06.H41 |
| 9 | Ngân hàng CSXH Hưng Nguyên | 000.51.06.H41 |

**26. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm GDLĐXH Huyện Kỳ Sơn | 000.36.07.H41 |
| 2 | Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông huyện Kỳ Sơn | 000.41.07.H41 |
| 3 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kỳ Sơn | 000.43.07.H41 |

**27. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nam Đàn | 000.42.08.H41 |
| 2 | Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Nam Đàn | 000.43.08.H41 |
| 3 | Ủy ban nhân dân Xã Trung Phúc Cường Huyện Nam Đàn | 000.45.08.H41 |
| 4 | Ủy ban nhân dân Xã Thượng Tân Lộc Huyện Nam Đàn | 000.44.08.H41 |
| 5 | Ngân hàng Chính sách Nam Đàn | 000.46.08.H41 |

**28. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông huyện Nghi Lộc | 000.57.09.H41 |
| 2 | Ủy ban nhân dân Xã Khánh Hợp Huyện Nghi Lộc | 000.56.09.H41 |

**29. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Nghĩa Đàn | 000.46.10.H41 |
| 2 | Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thành huyện Nghĩa Đàn | 000.47.10.H41 |
| 3 | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Đàn | 000.48.10.H41 |

**30. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quế Phong | 000.32.11.H41 |
| 2 | Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Quế Phong | 000.35.11.H41 |
| 3 | Ban Quản lý dự án huyện Quế Phong | 000.30.11.H41 |

**31. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳ Châu | 000.32.12.H41 |
| 2 | Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Quỳ Châu | 000.33.12.H41 |
| 3 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Quỳ Châu | 000.34.12.H41 |

**32. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Giá dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳ Hợp | 000.38.13.H41 |
| 2 | Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Quỳ Hợp | 000.41.13.H41 |
| 3 | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quỳ Hợp | 000.42.13.H41 |

**33. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Giá dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳ Hợp | 000.38.13.H41 |
| 2 | Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Quỳ Hợp | 000.41.13.H41 |
| 3 | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quỳ Hợp | 000.42.13.H41 |

**34. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Quỳnh Lưu | 000.60.14.H41 |
| 2 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Quỳnh Lưu | 000.61.14.H41 |

**35. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Tân Kỳ | 000.63.15.H41 |
| 2 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Kỳ | 000.64.15.H41 |
| 3 | Ngân hàng Chính sách xã hội Tân Kỳ | 000.65.15.H41 |
| 4 | Điện lực Tân Kỳ | 000.66.15.H41 |

**36. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng huyện Thanh Chương | 000.70.16.H41 |
| 2 | Điện lực Thanh Chương | 000.72.16.H41 |

**37. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Tương Dương | 000.39.17.H41 |
| 2 | Ủy ban nhân dân thị trấn Thạch Giám Huyện Tương Dương | 000.40.17.H41 |
| 3 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện Tương Dương | 000.41.17.H41 |
| 4 | Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tương Dương | 000.44.17.H41 |
| 5 | Điện lực Tương Dương | 000.43.17.H41 |

**37. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Yên Thành | 000.57.18.H41 |
| 2 | Trung tâm DV nông nghiệp Yên Thành | 000.58.18.H41 |
| 3 | Điện Lực Yên Thành | 000.59.18.H41 |

**38. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Cửa Lò | 000.32.19.H41 |
| 2 | Đội quản lý trật tự đô thị TX Cửa Lò | 000.28.19.H41 |
| 3 | Ban quản lý Nghĩa trang TX Cửa Lò | 000.30.19.H41 |
| 4 | Trung tâm phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Cửa Lò | 000.29.19.H41 |
| 5 | Ban quản lý đầu tư xây dựng Thị xã Cửa Lò | 000.23.19.H41 |

**39. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thị xã Hoàng Mai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoàng Mai | 000.30.20.H41 |
| 2 | Chi cục thống kê Hoàng Mai | 000.26.20.H41 |
| 3 | Biên phòng Hoàng Mai | 000.31.20.H41 |
| 4 | Ngân hàng Chính sách Hoàng Mai | 000.32.20.H41 |
| 5 | Điện lực Hoàng Mai | 000.33.20.H41 |

**40. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thị xã Thái Hòa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Thái Hòa | 000.30.21.H41 |
| 2 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thị Xã Thái Hòa | 000.31.21.H41 |

**41. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thị xã Thái Hòa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Mã định danh** |
| 1 | Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Thành phố Vinh | 000.59.22.H41 |
| 2 | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Vinh | 000.61.22.H41 |
| 3 | Trung tâm Y tế dự phòng TP Vinh | 000.60.22.H41 |