TỈNH ỦY NGHỆ AN **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

**BAN TỔ CHỨC**

**\***

**PHỤ LỤC**

**chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức vào các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh NghệAn năm 2024**

*(ban hành kèm theo Thông báo số 142 -TB/BTCTU, ngày 29/5/2024*

*của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)*

*-----*

| **TT** | **Cơ quan, đơn vị;**  **vị trí việc làm cần tuyển** | **Chỉ tiêu tuyển dụng** | **Yêu cầu** | | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nhóm ngành, ngành đào tạo** | **Khác** |
| **I** | **TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC (27 CHỈ TIÊU)** | | | | |
| **1** | **Tỉnh đoàn** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 2 | Luật; Kinh tế học; Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực; Khu vực học (Quốc tế học, Đông phương học, Châu Á học, Đông Nam Á học...) |  |  |
| **2** | **Liên đoàn Lao động tỉnh** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Công đoàn, Liên đoàn Lao động thị xã Hoàng Mai | 1 | Kế toán, Tài chính, Tài chính - Ngân hàng |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện Tương Dương | 1 | Luật; Công tác xã hội; Xã hội học | - Là người dân tộc thiểu số |  |
|  | Chuyên viên công tác Công đoàn, Công đoàn Ngành Giao thông | 1 | Luật; Công tác xã hội; Xã hội học |  |  |
| **3** | **Anh Sơn** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 1 | Luật; Kinh tế học;Kỹ thuật; Chính trị học; Công nghệ thông tin; Tài chính - Kế toán; Hành chính học |  |  |
| **4** | **Huyện Đô Lương** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 1 | Công tác xã hội; Luật; Kinh tế học; Tài chính; Kế toán; Nông nghiệp; Xây dựng | - Giới tính: Nam |  |
| **5** | **Huyện Nam Đàn** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 1 | Kế toán - Kiểm toán; Công tác xã hội; Quản trị kinh doanh, Maketing |  |  |
| **6** | **Huyện Diễn Châu** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 2 | Luật; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán - Kiểm toán |  |  |
| **7** | **Huyện Quỳnh Lưu** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 1 | Kinh tế; Công tác xã hội; Hành chính học; Luật; Nông nghiệp; Xây dựng |  |  |
| **8** | **Huyện Tân Kỳ** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 1 | Giao thông; Xây dựng; Quản lí giáo dục; Giáo dục học | - Giới tính: Nam |  |
| **9** | **Huyện Yên Thành** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 2 | Xây dựng; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Quản trị kinh doanh, Bất động sản, Quản lí đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường | - Giới tính: Nam |  |
| **10** | **Huyện Nghi Lộc** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 1 | Luật; Kinh tế học; Công nghệ thông tin |  |  |
| **11** | **Huyện Kỳ Sơn** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên Công tác Văn phòng | 1 | Luật; Chính trị học, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Quản trị văn phòng, Quản lý giáo dục | - Đảng viên |  |
|  | Chuyên viên công tác Dân vận | 1 | Luật; Kinh tế học; Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản lý giáo dục | - Đảng viên |  |
|  | Chuyên viên Công tác Mặt trận Tổ quốc | 1 | Luật; Công tác xã hội; Giáo dục thể chất,Giáo dục Chính trị, Giáo dục công dân |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 2 | Luật; Công tác xã hội; Giáo dục thể chất,Giáo dục Chính trị, Giáo dục công dân |  |  |
| **12** | **Huyện Tương Dương** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 1 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học; Công tác xã hội; Quản lí đất đai | - Là người dân tộc thiểu số |  |
|  | Chuyên viên công tác Hội Nông dân | 1 | Nông nghiệp, Chăn nuôi, Khuyến nông, Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường; Kỹ thuật môi trường | - Là người dân tộc thiểu số |  |
| **13** | **Huyện Quỳ Châu** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 1 | Sư phạm; Luật; Nông nghiệp; Tài nguyên môi trường |  |  |
| **14** | **Huyện Quỳ Hợp** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 2 | Luật; Công nghệ kỹ thuật; Kinh tế học | - Giới tính: Nam |  |
|  | Chuyên viên công tác Mặt trận Tổ quốc | 1 | Luật; Công nghệ kỹ thuật; Kinh tế học | - Giới tính: Nam |  |
| **15** | **Thị xã Hoàng Mai** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 1 | Công tác xã hội; Tài chính; Kế toán; Kinh tế học; Giao thông; Xây dựng |  |  |
| **II** | **TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (1 CHỈ TIÊU)** | | | | |
| **16** | **Huyện Quế Phong** |  |  |  |  |
|  | Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện | 1 | Sư phạm, Luật, Kinh tế học | - Đảng viên  - Giới tính: Nam  - Là người dân tộc thiểu số  - Trình độ Trung cấp LLCT  - Có văn bằng hoặc chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm; có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. |  |
|  | **Tổng cộng** | **28** |  |  |  |