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

**BAN TỔ CHỨC**

\*

**TỔNG HỢP**

**chỉ tiêu tuyển dụng công chức vào các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc**

**và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2022**

*(kèm theo Thông báo số 68 -TB/BTCTU, ngày 22/3/2022 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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngành đào tạo** | **Khác** |  |
| **1** | **Ban Nội chính Tỉnh ủy** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác nội chính | 01 | Kế toán; tài chính | - Giới tính: Nam  - Đảng viên |  |
| **2** | **Tỉnh đoàn** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 04 | Luật; công nghệ thông tin; kế toán; quản lý kinh tế; xây dựng; sư phạm ngữ văn | - Giới tính: 3 nam, 1 nữ |  |
| **3** | **Hội Nông dân tỉnh** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Hội Nông dân | 01 | Nông nghiệp; công nghệ thông tin |  |  |
| **4** | **Liên đoàn Lao động tỉnh** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên LĐLĐ huyện Con Cuông | 01 | Tài chính; kế toán; tài chính - ngân hàng |  |  |
|  | Chuyên viên LĐLĐ huyện Quỳ Châu | 01 | Tài chính; kế toán; tài chính - ngân hàng; |  |  |
|  | Chuyên viên LĐLĐ huyện Đô Lương | 01 | Tài chính; kế toán; tài chính - ngân hàng |  |  |
|  | Chuyên viên LĐLĐ huyện Diễn Châu | 01 | Tài chính; kế toán; tài chính - ngân hàng |  |  |
| **5** | **Hội LHPN tỉnh** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Hội Phụ nữ | 01 | Luật; kinh tế; ngoại ngữ | - Giới tính: Nữ |  |
| **6** | **Đảng ủy Khối Doanh nghiệp** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 01 | Kinh tế; kỹ thuật; luật; tài chính; quản trị kinh doanh | - Giới tính: Nam |  |
| **7** | **Thị xã Hoàng Mai** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 01 | Kinh tế; tài chính; luật; quản trị kinh doanh; công tác xã hội | - Giới tính: Nam |  |
| **8** | **Huyện Đô Lương** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 02 | Kinh tế; kế toán; tài chính; luật; công tác xã hội; nông nghiệp | - Giới tính: Nam |  |
| **9** | **Huyện Thanh Chương** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 03 | Luật; kinh tế; tài chính; kế toán; nông nghiệp |  |  |
| **10** | **Huyện Nghi Lộc** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Hội Phụ nữ | 01 | Kinh tế; hành chính | - Giới tính: Nữ |  |
|  | Chuyên viên công tác văn thư lưu trữ | 01 | Văn thư - lưu trữ; lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. | - Đảng viên |  |
| **11** | **Huyện Hưng Nguyên** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 02 | Luật, các ngành sư phạm khoa học tự nhiên |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Mặt trận | 01 | Kinh tế; tài chính |  |  |
| **12** | **Huyện Nam Đàn** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Mặt trận | 01 | Kinh tế; tài chính |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 01 | Kinh tế; tài chính |  |  |
| **13** | **Thành phố Vinh** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 02 | Xây dựng; giao thông; luật; kiến trúc | - Giới tính: Nam |  |
|  | Chuyên viên công tác Mặt trận | 01 | Kinh tế, kiến trúc, kỹ thuật | - Giới tính: Nam |  |
| **14** | **Huyện Tân Kỳ** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Văn thư, lưu trữ | 01 | Văn thư - lưu trữ; lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. | - Giới tính: Nữ  - Đảng viên |  |
| **15** | **Huyện Quỳnh Lưu** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 01 | Quản lý nhà nước; hành chính; quản lý và tổ chức nhân sự |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Cựu chiến binh | 01 | Kinh tế; tài chính; kế toán |  |  |
| **16** | **Huyện Quỳ Hợp** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy | 01 | Kinh tế; quản trị kinh doanh; hành chính | - Giới tính: Nam  - Đảng viên |  |
|  | Chuyên viên công tác Hội Nông dân | 02 | Kinh tế; kỹ thuật | - Giới tính: Nam |  |
|  | Chuyên viên công tác Mặt trận | 02 | Xây dựng; các ngành sư phạm khoa học xã hội | - Giới tính: Nam |  |
| **17** | **Huyện Nghĩa Đàn** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 02 | Luật; thủy lợi, xây dựng, giao thông, công nghệ kỹ thuật | - Giới tính: 01 nam, 01 nữ |  |
|  | Chuyên viên công tác Hội Nông dân | 02 | Tài chính; quản lý đất đai, thủy lợi, xây dựng, luật |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Dân vận | 01 | Luật; lâm nghiệp; kinh tế | - Đảng viên |  |
|  | Chuyên viên Công tác Hội phụ nữ | 01 | Kế toán, các ngành quản lý nhà nước | - Giới tính: Nữ |  |
| **18** | **Huyện Tương Dương** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Hội Phụ nữ | 02 | Nông nghiệp;luật | - Giới tính: Nữ |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 01 | Kinh tế; xây dựng; giao thông |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Hội Nông dân | 01 | Khuyến nông và phát triển nông thôn; khoa học cây trồng |  |  |
| **19** | **Huyện Con Cuông** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 02 | Xây dựng; kinh tế; nông lâm nghiệp, luật, các ngành văn hóa - xã hội |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Văn thư, lưu trữ | 01 | Văn thư - lưu trữ; lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. | - Đảng viên |  |
| **20** | **Thị xã Thái Hòa** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 01 | Giao thông; tài chính; kế toán | - Giới tính: Nam |  |
| **21** | **Huyện Quỳ Châu** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 01 | Kế toán; giao thông; xây dựng |  |  |
| **22** | **Huyện Diễn Châu** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Dân vận | 01 | Ngữ văn; luật; chính trị học | - Giới tính: Nữ  - Đảng viên |  |
|  | Chuyên viên công tác Tuyên giáo | 01 | Triết học; chính trị học; luật | - Giới tính: Nữ  - Đảng viên |  |
|  | Chuyên viên công tác Văn thư lưu trữ | 01 | Văn thư - lưu trữ; lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. | - Giới tính: Nữ  - Đảng viên |  |
|  | Chuyên viên văn phòng cấp ủy | 01 | Kế toán; quản trị văn phòng; luật | - Giới tính: Nữ  - Đảng viên |  |
|  | Chuyên viên công tác Mặt trận | 02 | Luật; kế toán; tài chính ngân hàng |  |  |
| **23** | **Huyện Yên Thành** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Hội phụ nữ | 01 | Luật; công tác xã hội; chính trị | - Giới tính: Nữ |  |
|  | Chuyên viên công tác Mặt trận | 01 | Công tác xã hội; kế toán; chính trị |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Hội Nông dân | 01 | Luật; công tác xã hội; chính trị |  |  |
| **24** | **Thị xã Cửa Lò** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 02 | Tài chính; kế toán; công tác xã hội; công tác thanh thiếu niên; nội vụ |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Hội phụ nữ | 01 | Hành chính; kinh tế; xã hội học | - Giới tính: Nữ |  |
| **25** | **Huyện Kỳ Sơn** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 01 | Công tác xã hội; công tác thanh niên; xây dựng | - Giới tính: Nữ  - Là người dân tộc thiểu số |  |
|  | Chuyên viên công tác Hội phụ nữ | 01 | Luật; kinh tế; xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | - Giới tính: Nữ  - Là người dân tộc thiểu số |  |
|  | Chuyên viên công tác Văn thư, lưu trữ | 01 | Văn thư - lưu trữ; lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. | - Giới tính: Nữ  - Là người dân tộc thiểu số  - Đảng viên |  |
| **26** | **Huyện Anh Sơn** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên | 01 | Kinh tế; kỹ thuật; tài chính |  |  |
| **27** | **Huyện Quế Phong** |  |  |  |  |
|  | Chuyên viên công tác Mặt trận | 01 | Kinh tế; kế hoạch; tài chính |  |  |
|  | **Tổng cộng** | **68** |  |  |  |