|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH | **Phụ lục 1** |
| **BQL CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG** |  |

**TỔNG HỢP**

**NHU CẦU VỊ TRÍ VIỆC LÀM TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC NĂM 2022**

**TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HUYỆN QUẢNG TRẠCH**

*(Kèm theo Thông báo số: 04 TB/-CTCC ngày 17 tháng 5 năm 2022*

*của Ban Quản lý các Công trình công cộng huyện Quảng Trạch)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên phòng, bộ phận có nhu cầu tuyển dụng** | **Số lượng người làm việc được giao** | **Số lượng người làm việc hiện có đến 01/03/2022** | **Số lượng người làm việc chưa được tuyển dụng viên chức** | **Số lượng người làm việc cần tuyển dụng** | **Hình thức tuyển dụng** | | **Ghi chú** |
| **Thi tuyển** | **Tiếp nhận vào làm viên chức** |
| 1 | Phòng Hành chính - Kế toán | 03 | 01 | 02 | 02 |  | 02 |  |
| 2 | Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật | 03 | 02 | 01 | 01 |  | 01 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH | **Phụ lục 2** |
| **BQL CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG** |  |

**TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN**

**TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BQL CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG**

**HUYỆN QUẢNG TRẠCH**

*(Kèm theo Thông báo số: 04 TB/-CTCC ngày 17 tháng 5 năm 2022*

*của Ban Quản lý các Công trình công cộng huyện Quảng Trạch)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phòng, bộ phận có nhu cầu tiếp nhận** | **Mã số dự tuyển** | **Hạng chức danh nghề nghiệp, mã số ngạch viên chức** | **Chỉ tiêu tuyển dụng** | **Vị trí việc làm** | **Trình độ, năng lực theo yêu cầu** | | | | | **Ghi chú** |
| **Trình độ** | **chuyên ngành đào tạo** | **Tin học** | **Ngoại ngữ** | **Điều kiện khác** |
| Phòng Hành chính – Kế toán | VCKT | Viên chức;  Kế toán viên;  06.031 | 01 | Kế toán | Đại học | Kế toán | ƯDCNTTCB | Anh Văn B | Có chứng chỉ Kế toán trưởng; |  |
| Phòng Hành chính – Kế toán | VCHC | Viên chức;  Nhân viên;  01.005 | 01 | Hành chính- Tổng hợp, thủ quỹ | Đại học | Cử nhân Luật | ƯDCNTTCB | Anh Văn B |  |  |
| Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật | VCKH | Viên chức;  Kỹ sư hạng III;  V.05.02.07 | 01 | Phụ trách Quản lý dự án, thi công công trình xây dựng | Đại học | Kỹ sư xây dựng | ƯDCNTTCB | Anh Văn B | Chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng |  |