**PHỤ LỤC I**

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ *(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên vị trí việc làm** | **Ngạch công chức tương ứng** |
| 1 | Chuyên viên cao cấp về địa chất | Chuyên viên cao cấp |
| 2 | Chuyên viên chính về địa chất | Chuyên viên chính |
| 3 | Chuyên viên về địa chất | Chuyên viên |
| 4 | Chuyên viên cao cấp về khoáng sản | Chuyên viên cao cấp |
| 5 | Chuyên viên chính về khoáng sản | Chuyên viên chính |
| 6 | Chuyên viên về khoáng sản | Chuyên viên |
| 7 | Chuyên viên cao cấp về đo đạc và bản đồ | Chuyên viên cao cấp |
| 8 | Chuyên viên chính về đo đạc và bản đồ | Chuyên viên chính |
| 9 | Chuyên viên về đo đạc và bản đồ | Chuyên viên |
| 10 | Chuyên viên cao cấp về quản lý đất đai | Chuyên viên cao cấp |
| 11 | Chuyên viên chính về quản lý đất đai | Chuyên viên chính |
| 12 | Chuyên viên về quản lý đất đai | Chuyên viên |
| 13 | Chuyên viên cao cấp về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | Chuyên viên cao cấp |
| 14 | Chuyên viên chính về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | Chuyên viên chính |
| 15 | Chuyên viên về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | Chuyên viên |
| 16 | Chuyên viên cao cấp về môi trường | Chuyên viên cao cấp |
| 17 | Chuyên viên chính về môi trường | Chuyên viên chính |
| 18 | Chuyên viên về môi trường | Chuyên viên |
| 19 | Chuyên viên cao cấp về biến đổi khí hậu | Chuyên viên cao cấp |
| 20 | Chuyên viên chính về biến đổi khí hậu | Chuyên viên chính |
| 21 | Chuyên viên về biến đổi khí hậu | Chuyên viên |
| 22 | Chuyên viên cao cấp về khí tượng thủy văn | Chuyên viên cao cấp |
| 23 | Chuyên viên chính về khí tượng thủy văn | Chuyên viên chính |
| 24 | Chuyên viên về khí tượng thủy văn | Chuyên viên |
| 25 | Chuyên viên cao cấp quản lý tổng hợp về biển đảo | Chuyên viên cao cấp |
| 26 | Chuyên viên chính quản lý tổng hợp về biển đảo | Chuyên viên chính |
| 27 | Chuyên viên quản lý tổng hợp về biển đảo | Chuyên viên |
| 28 | Chuyên viên cao cấp về tài nguyên nước | Chuyên viên cao cấp |
| 29 | Chuyên viên chính về tài nguyên nước | Chuyên viên chính |
| 30 | Chuyên viên về tài nguyên nước | Chuyên viên |
| 31 | Chuyên viên cao cấp về viễn thám | Chuyên viên cao cấp |
| 32 | Chuyên viên chính về viễn thám | Chuyên viên chính |
| 33 | Chuyên viên về viễn thám | Chuyên viên |