|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ TƯ PHÁP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC**

**VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC**

**THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀO CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC**

**THUỘC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2021**

*(Ban hành kèm theo Thông báo số 4520/TB-BTP ngày 29/11/2021)*

| **STT** | **Đơn vị** | **Chỉ tiêu** | **Vị trí tuyển dụng** | **Ngạch công chức** | **Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | 1 | Xây dựng pháp luật tổ chức bộ máy (01) | Chuyên viên | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật |
| 2 | Vụ Pháp luật quốc tế | 3 | - Thương mại tài chính (01)  - Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (02) | Chuyên viên | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật |
| 3 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | 1 | Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật | Chuyên viên | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật, tuyên giáo, báo chí, truyền thông |
| 4 | Vụ Tổ chức cán bộ | 2 | - Tổ chức bộ máy, biên chế (01)  - Quản lý cán bộ (01) | Chuyên viên | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật, hành chính, quản trị nhân lực |
| 5 | Thanh tra | 1 | Thanh tra theo dõi phòng, chống tham nhũng | Chuyên viên | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật |
| 6 | Văn phòng Bộ | 2 | Tổng hợp (02) | Chuyên viên | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành trở lên chuyên ngành luật, hành chính |
| 1 | Kế toán (01) | Kế toán viên | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính - kế toán |
| 7 | Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật | 1 | Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL | Chuyên viên | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật |
| 8 | Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực | 2 | - Quản lý hộ tịch (01)  - Quản lý quốc tịch (01) | Chuyên viên | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật |
| 9 | Cục Con nuôi | 1 | Thường trực cơ quan con nuôi TW về nuôi con nuôi quốc tế của VN | Chuyên viên | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật |
| 10 | Cục Trợ giúp pháp lý | 1 | Quản lý nghiệp vụ TGPL | Chuyên viên | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật |
|  | **Tổng cộng** | **16** |  |  |  |