**Phụ lục 3**

**DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ NĂM 2021**

*(Kèm theo Công văn* số /*STTTT-CNTT ngày / 01 /2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Đơn vị** | **Đã ban hành** | **Chưa ban hành** | **Đã ban hành** | **Chưa ban hành** |
| Giai đoạn 2021-2025 | | Giai đoạn 2021 | |
| 1 | Sở Công thương | x |  | x |  |
| 2 | Sở Khoa học và Công nghệ | x |  | x |  |
| 3 | Sở Xây dựng | x |  | x |  |
| 4 | Sở Tài Chính | x |  | x |  |
| 5 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | x |  | x |  |
| 6 | Sở Giao thông Vận tải | x |  | x |  |
| 7 | Văn phòng UBND tỉnh | x |  | x |  |
| 8 | Thanh tra tỉnh | x |  | x |  |
| 9 | Sở Nông nghiệp và PTNT | x |  | x |  |
| 10 | Sở Tài nguyên và Môi trường | x |  | x |  |
| 11 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | x |  | x |  |
| 12 | Sở Giáo dục và Đào tạo | x |  | x |  |
| 13 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội |  | x | x |  |
| 14 | Sở Tư pháp | x |  | x |  |
| 15 | Sở Ngoại vụ | x |  | x |  |
| 16 | Sở Nội vụ | x |  | x |  |
| 17 | Ban Dân tộc | x |  | x |  |
| 18 | Sở Thông tin và Truyền thông | x |  | x |  |
| 19 | Sở Y tế | x |  | x |  |
| 20 | UBND Thành phố Buôn Ma Thuột | x |  | x |  |
| 21 | Huyện Buôn Đôn | x |  | x |  |
| 22 | Thị xã Buôn Hồ | x |  | x |  |
| 23 | UBND huyện Cư Kuin | x |  | x |  |
| 24 | UBND huyện CưM’gar | x |  | x |  |
| 25 | UBND huyện Lắk |  | x | x |  |
| 26 | UBND huyện Ea Kar | x |  | x |  |
| 27 | UBND huyện Ea Súp | x |  | x |  |
| 28 | UBND huyện Krông Bông | x |  | x |  |
| 29 | UBND huyện Krông Năng | x |  | x |  |
| 30 | UBND huyện M'Drắk |  | x |  | x |
| 31 | UBND huyện Krông Ana | x |  | x |  |
| 32 | UBND huyện Krông Búk | x |  | x |  |
| 33 | UBND huyện Krông Pắc | x |  | x |  |
| 34 | UBND huyện Ea H’leo | x |  | x |  |