**DANH MỤC ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN PHÒNG** | **ĐẦU SỐ** | **GHI CHÚ** |  |
|  |
| 1 | PHÒNG GIÁM ĐỐC | 5410 | T.Quang |  |
| 2 | PHÒNG SERVER | 5312 | A.Lâm + A.Hiếu |  |
| 3 | PHÒNG NGHIỆP VỤ | 5414 | A.Tuấn + C.Quỳnh |  |
| 5411 | C.Hương+C.Trinh+C.Hiền+C.Tuyền |  |
| 4 | KHU VỰC DỊCH VỤ THAM KHẢO | 5419 | C.Tuyết + A.Nam |  |
| 5 | KHU VỰC BÁO-TẠP CHÍ | 5420 | C.Nguyệt |  |
| 6 | PHÒNG QUỐC VĂN | 5412 | C.Nhung |  |
| 7 | P. LUẬN VĂN + NGOẠI VĂN | 5413 | C.Phượng+C.Thúy |  |
| 8 | P. QUỐC VĂN + NGOẠI VĂN (H1) | 4103 | C.Quỳnh |  |
| 9 | P. SÁCH + BÁO-TẠP CHÍ  (H1) | 4121 | C.Thuận |  |
| 10 | PHÒNG XƯỞNG IN | 5418 | P.Giám đốc |  |
| 5415 | C.Hồng, C.Hòa, C.Chi |  |
| 11 | PHÒNG CHẾ BẢN | 5230 | C.Hằng |  |
| 5231 | C.Thúy |  |
| 5232 | C.Y.Trinh, C.Tiên |  |
| 12 | PHÒNG PHÁT HÀNH (H1) | 4108 | C.Hòa |  |