PHỤ LỤC

Danh sách đăng ký cấp bổ sung phần mềm phòng chống mã độc tập trung của tỉnh

*(Gửi kèm Công văn số /SNN&PTNT-VP ngày /8/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Đơn vị** | **Số lượng máy tính đăng ký cấp bổ sung** |
| 1 | Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT | 34 máy tính |
| 2 | Chi cục Kiểm lâm | 43 máy tính |
| 3 | Chi cục Thủy lợi | 51 máy tính |
| 4 | Chi cục Phát triển nông thôn | 12 máy tính |
| 5 | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | 29 máy tính |
| 6 | Chi cục Chăn nuôi thú y | 38 máy tính |
| 7 | Chi cục Thủy sản | 39 máy tính |
| 8 | Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản | 16 máy tính |
| 9 | Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến en | 30 máy tính |
| 10 | Ban Quản lý Khu BTTN Xuân Liên | 20 máy tính |
| 11 | Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hu | 24 máy tính |
| 12 | Ban Quản lý Khu BTTN Pù Luông | 17 máy tính |
| 13 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành | 19 máy tính |
| 14 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát | 08 máy tính |
| 15 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn | 10 máy tính |
| 16 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng | 08 máy tính |
| 17 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh | 12 máy tính |
| 18 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn | 15 máy tính |
| 19 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh | 13 máy tính |
| 20 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân | 13 máy tính |
| 21 | Ban Quản lý Quỹ BV, PTR và Phòng chống thiên tai | 18 máy tính |
| 22 | Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa | 12 máy tính |
| 23 | Trung tâm khuyến nông | 31 máy tính |
| 24 | Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn | 48 máy tính |
| **Tổng cộng** | 560 máy tính |