**Phụ lục 1**

**TỈNH ỦY TIỀN GIANG** **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

\* *Tiền Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2022*

**NHU CẦU THI TUYỂN**

**CÔNG CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC**

**VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI NĂM 2022**

*(Kèm theo Thông báo 78-TB/TU ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)*

------

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cơ quan**  **tuyển dụng** | **Vị trí việc làm** | **Lĩnh vực nghiệp vụ**  **chuyên ngành** | **Chỉ**  **tiêu** | **Tuyển**  **dụng**  **vào**  **ngạch** | **Mã**  **ngạch** | **Yêu cầu trình độ**  **chuyên môn** | **Yêu cầu đặc thù của vị trí**  **việc làm cần tuyển dụng** |
| 1 | **Ủy ban Kiểm**  **tra Tỉnh ủy**  *(01 chỉ tiêu)* | Chuyên viên về  công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. | Công tác kiểm tra, giám sát. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Luật, Xây dựng. | Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng; không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. |
| 2 | **Ban Nội chính**  **Tỉnh ủy**  *(01 chỉ tiêu)* | Chuyên viên làm công tác nội chính Đảng. | Công tác phòng,  chống tham nhũng và xử lý đơn, thư. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở  lên các ngành: Luật,  Quản lý nhà nước (Hành chính), Địa chính, Xây dựng. | Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng; không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. |
| 3 | **Hội Liên hiệp**  **Phụ nữ tỉnh**  *(01 chỉ tiêu)* | Chuyên viên Hội và phong trào phụ nữ. | Công tác tuyên giáo, chính sách – luật pháp. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Luật, Xã hội học. | - Là Nữ.  - Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cơ quan**  **tuyển dụng** | **Vị trí việc làm** | **Lĩnh vực nghiệp vụ**  **chuyên ngành** | **Chỉ**  **tiêu** | **Tuyển**  **dụng**  **vào**  **ngạch** | **Mã**  **ngạch** | **Yêu cầu trình độ**  **chuyên môn** | **Yêu cầu đặc thù của vị trí**  **việc làm cần tuyển dụng** |
| 4 | **Ủy ban Mặt**  **trận Tổ quốc**  **Việt Nam tỉnh**  *(02 chỉ tiêu)* | Chuyên viên về  công tác Mặt trận Tổ quốc. | Thực hiện công tác phong trào; tham  mưu công tác kế toán Quỹ “Vì người nghèo” và “Quỹ cứu trợ”. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kế toán. | Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
| Chuyên viên về  công tác Mặt trận Tổ quốc. | Thực hiện công tác văn phòng, tham gia thẩm định thể thức văn bản do lãnh đạo ký ban hành. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở  lên các ngành: Luật,  Quản lý nhà nước (Hành chính). | Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cơ quan**  **tuyển dụng** | **Vị trí việc làm** | **Lĩnh vực nghiệp vụ**  **chuyên ngành** | **Chỉ**  **tiêu** | **Tuyển**  **dụng**  **vào**  **ngạch** | **Mã**  **ngạch** | **Yêu cầu trình độ**  **chuyên môn** | **Yêu cầu đặc thù của vị trí**  **việc làm cần tuyển dụng** |
| 5 | **Hội Nông dân**  **tỉnh**  *(05 chỉ tiêu)* | Chuyên viên về  công tác Hội Nông dân (Ban Kinh tế - xã hội). | Công tác hội và  phong trào nông dân lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Thủy hải sản, Chế biến thủy sản. | Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
| Chuyên viên về  công tác Hội Nông dân (Ban Kinh tế - xã hội). | Công tác hội và  phong trào nông dân lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Chăn nuôi, Khoa học cây  trồng, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông. | Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
| Chuyên viên về  công tác Hội Nông dân (Ban Kinh tế - xã hội). | Theo dõi hoạt động tài chính, kế toán của Trung tâm Hỗ trợ và dạy nghề nông dân. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng. | Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
| Chuyên viên về  công tác Hội Nông dân (Ban xây dựng hội). | Công tác hội và  phong trào nông dân lĩnh vực tuyên huấn về văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán nông dân… | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Báo chí, Việt Nam học. | Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
| Kế toán cơ quan. | Kế toán. | 01 | Chuyên  viên | 06.031 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kế toán. | Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cơ quan**  **tuyển dụng** | **Vị trí việc làm** | **Lĩnh vực nghiệp vụ**  **chuyên ngành** | **Chỉ**  **tiêu** | **Tuyển**  **dụng**  **vào**  **ngạch** | **Mã**  **ngạch** | **Yêu cầu trình độ**  **chuyên môn** | **Yêu cầu đặc thù của vị trí**  **việc làm cần tuyển dụng** |
| 6 | **Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh**  **tỉnh Tiền**  **Giang**  *(05 chỉ tiêu)* | Chuyên viên về  công tác thanh  niên. | Công tác đoàn kết, tập hợp thanh viên; công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, hành chính. | 05 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Công tác Thanh thiếu niên, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước (Hành chính), Xã hội học, Văn học, Sư phạm, Luật, Chính trị học, Quản lý đất đai, Khoa học công nghệ môi trường, Kinh tế. | - Tuổi đời không quá **29** tuổi, là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  - Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
| 7 | **Hội Cựu**  **Chiến binh**  **tỉnh**  *(01 chỉ tiêu)* | Kế toán đơn vị. | Kế toán. | 01 | chuyên  viên | 06.031 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kế toán. | Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cơ quan**  **tuyển dụng** | **Vị trí việc làm** | **Lĩnh vực nghiệp vụ**  **chuyên ngành** | **Chỉ**  **tiêu** | **Tuyển**  **dụng**  **vào**  **ngạch** | **Mã**  **ngạch** | **Yêu cầu trình độ**  **chuyên môn** | **Yêu cầu đặc thù của vị trí**  **việc làm cần tuyển dụng** |
| 8 | **Thành ủy**  **Mỹ Tho**  *(03 chỉ tiêu)* | Kế toán (Văn  phòng Thành ủy). | Kế toán. | 01 | Chuyên  viên | 06.031 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kế toán. | Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng; không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. |
| Chuyên viên về  công tác Đoàn  thanh niên (Thành đoàn Mỹ Tho). | Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Xã hội học, Quản lý nhà nước (Hành chính), Luật,  Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Công tác thanh thiếu niên. | - Tuổi đời không quá **29** tuổi; là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  - Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
| Công tác công  đoàn (Liên đoàn Lao động Thành phố Mỹ Tho). | Công tác tuyên  truyền, tổng hợp,  văn phòng. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học Kinh tế trở lên chuyên ngành Kinh tế - Luật. | Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cơ quan**  **tuyển dụng** | **Vị trí việc làm** | **Lĩnh vực nghiệp vụ**  **chuyên ngành** | **Chỉ**  **tiêu** | **Tuyển**  **dụng**  **vào**  **ngạch** | **Mã**  **ngạch** | **Yêu cầu trình độ**  **chuyên môn** | **Yêu cầu đặc thù của vị trí**  **việc làm cần tuyển dụng** |
| 9 | **Huyện ủy Cái**  **Bè**  *(04 chỉ tiêu)* | Chuyên viên về  công tác tổ chức  xây dựng Đảng  (Ban Tổ chức  Huyện ủy). | Công tác lĩnh vực cơ sở đảng - đảng viên. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. | Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng; không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. |
| Chuyên viên về  công tác Đoàn  thanh niên (Huyện đoàn). | Phụ trách phong trào “Sáng tạo trẻ”, các công trình, phần việc thanh niên. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng. | - Tuổi đời không quá 29 tuổi; là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  - Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
| Chuyên viên về  công tác Đoàn  thanh niên (Huyện đoàn). | Công tác Hội Liên hiệp thanh niên lĩnh vực thanh niên lập thân, lập nghiệp. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Luật kinh tế. | - Tuổi đời không quá 29 tuổi; là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  - Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
| Chuyên viên về  công tác Mặt trận tổ quốc (Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện). | Công tác Mặt trận tổ quốc về giám sát, phản biện xã hội. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Luật. | Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cơ quan**  **tuyển dụng** | **Vị trí việc làm** | **Lĩnh vực nghiệp vụ**  **chuyên ngành** | **Chỉ**  **tiêu** | **Tuyển**  **dụng**  **vào**  **ngạch** | **Mã**  **ngạch** | **Yêu cầu trình độ**  **chuyên môn** | **Yêu cầu đặc thù của vị trí**  **việc làm cần tuyển dụng** |
| 10 | **Huyện ủy Cai**  **Lậy**  *(03 chỉ tiêu)* | Chuyên viên công tác văn phòng cấp ủy (Văn phòng  Huyện ủy). | Công tác nghiên cứu, tổng hợp. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Luật. | Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng; không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. |
| Chuyên viên về  công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Huyện ủy). | Công tác tuyên  truyền, nghiên cứu dư luận xã hội, giáo dục lý luận chính trị. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Triết học, Khoa học chính trị. | Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng; không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. |
| Chuyên viên về  Đoàn thanh niên (Huyện đoàn). | Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên phụ trách tổng hợp, văn phòng. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Công tác thanh thiếu niên, Luật, Kế toán. | - Tuổi đời không quá **29** tuổi; là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  - Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cơ quan**  **tuyển dụng** | **Vị trí việc làm** | **Lĩnh vực nghiệp vụ**  **chuyên ngành** | **Chỉ**  **tiêu** | **Tuyển**  **dụng**  **vào**  **ngạch** | **Mã**  **ngạch** | **Yêu cầu trình độ**  **chuyên môn** | **Yêu cầu đặc thù của vị trí**  **việc làm cần tuyển dụng** |
| 11 | **Thị ủy Cai**  **Lậy**  *(07 chỉ tiêu)* | Chuyên viên văn phòng cấp ủy (Văn phòng Thị ủy). | Công tác nghiên cứu, tổng hợp. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Khoa học và môi trường. | Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng; không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. |
| Chuyên viên văn phòng cấp ủy (Văn phòng Thị ủy). | Công tác nghiên cứu, tổng hợp. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Luật. | Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng; không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. |
| Chuyên viên Kế toán (Văn phòng Thị ủy). | Công tác kế toán. | 01 | Chuyên  viên | 06.031 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kế toán. | Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng; không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. |
| Chuyên viên về  công tác tổ chức (Ban Tổ chức Thị ủy). | Công tác lĩnh vực cơ sở đảng - đảng viên, tổng hợp, văn phòng. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Luật. | Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng; không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cơ quan**  **tuyển dụng** | **Vị trí việc làm** | **Lĩnh vực nghiệp vụ**  **chuyên ngành** | **Chỉ**  **tiêu** | **Tuyển**  **dụng**  **vào**  **ngạch** | **Mã**  **ngạch** | **Yêu cầu trình độ**  **chuyên môn** | **Yêu cầu đặc thù của vị trí**  **việc làm cần tuyển dụng** |
|  |  | Chuyên viên về  công tác Mặt trận tổ quốc (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã). | Thực hiện các hoạt động phong trào của Mặt trận, công tác tuyên truyền, vận  động quần chúng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Khoa học, xã hội và nhân văn. | Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
| Chuyên viên về  công tác Đoàn  thanh niên (Thị  đoàn Cai Lậy). | Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên lĩnh vực thanh niên lập thân, lập nghiệp. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Luật kinh tế. | - Tuổi đời không quá **29** tuổi; là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  - Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
| Chuyên viên về  công tác Đoàn  thanh niên (Thị  đoàn Cai Lậy). | Công tác tuyên  truyền, giáo dục,  tổng hợp, văn phòng. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Chính trị học. | - Tuổi đời không quá **29** tuổi; là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  - Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
| 12 | **Huyện ủy Tân**  **Phước**  *(01 chỉ tiêu)* | Chuyên viên về  công tác phong trào (Huyện đoàn). | Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Luật. | - Tuổi đời không quá **29** tuổi; là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  - Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cơ quan**  **tuyển dụng** | **Vị trí việc làm** | **Lĩnh vực nghiệp vụ**  **chuyên ngành** | **Chỉ**  **tiêu** | **Tuyển**  **dụng**  **vào**  **ngạch** | **Mã**  **ngạch** | **Yêu cầu trình độ**  **chuyên môn** | **Yêu cầu đặc thù của vị trí**  **việc làm cần tuyển dụng** |
| 13 | **Huyện ủy**  **Châu Thành**  *(03 chỉ tiêu)* | Chuyên viên về  công tác Đoàn  thanh niên (Huyện đoàn). | Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên lĩnh vực thanh niên lập thân, lập nghiệp. | 02 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Luật, Tài chính-Ngân hàng. | - Tuổi đời không quá **29** tuổi; là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  - Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
| Chuyên viên về  công tác công đoàn  (Liên đoàn Lao  động huyện). | Công tác tài chính, tổng hợp, văn phòng. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Luật, Kế toán. | Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
| 14 | **Huyện ủy Chợ**  **Gạo**  *(02 chỉ tiêu)* | Chuyên viên về  công tác Đoàn  thanh niên (Huyện đoàn). | Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên lĩnh vực Văn phòng, Tổ chức – Kiểm tra. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. | - Tuổi đời không quá **29** tuổi; là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  - Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
| Chuyên viên về  công tác Đoàn  thanh niên (Huyện đoàn). | Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Luật. | - Tuổi đời không quá **29** tuổi; là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  - Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cơ quan**  **tuyển dụng** | **Vị trí việc làm** | **Lĩnh vực nghiệp vụ**  **chuyên ngành** | **Chỉ**  **tiêu** | **Tuyển**  **dụng**  **vào**  **ngạch** | **Mã**  **ngạch** | **Yêu cầu trình độ**  **chuyên môn** | **Yêu cầu đặc thù của vị trí**  **việc làm cần tuyển dụng** |
| 15 | **Thị ủy Gò**  **Công**  *(02 chỉ tiêu)* | Chuyên viên về  công tác Đoàn  thanh niên. | Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên lĩnh vực tổng hợp, văn phòng, kế toán. | 02 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Luật, Kế toán. | - Tuổi đời không quá **29** tuổi; là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  - Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
| 16 | **Huyện ủy Gò**  **Công Tây**  *(03 chỉ tiêu)* | Chuyên viên về  công tác Văn  phòng cấp ủy (Văn phòng Huyện ủy). | Công tác nghiên cứu, tổng hợp. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở  lên các ngành: Luật,  Quản lý nhà nước (Hành chính). | Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng; không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. |
| Chuyên viên về  công tác phụ nữ (Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện). | Công tác tổ chức hội, quản lý và phát triển hội viên; kế toán cơ quan. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Chính trị chuyên ngành tổ chức, Kế toán. | - Giới tính: Nữ.  - Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
| Chuyên viên về  công tác Đoàn  thanh niên (Huyện đoàn). | Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên lĩnh vực tuyên  truyền, giáo dục  truyền thống cho  thanh niên. | 01 | Chuyên  viên | 01.003 | Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Việt Nam học. | - Tuổi đời không quá **29** tuổi; là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  - Có lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. |
|  | **Tổng số** |  |  | **44** |  |  |  |  |

11