**Phụ lục 1**

**NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM QUA KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Tên vị trí việc làm** | **Ngạch công chức** | **Chỉ tiêu tuyển dụng (người)** | **Ghi chú** |
| **I** | **Nhóm Nghiệp vụ chuyên ngành** |   | **07** |   |
| 1 | Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay(02 chỉ tiêu) | Tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay | Chuyên viên | 01 |   |
| Kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không | Chuyên viên | 01 |   |
| 2 | Phòng An ninh hàng không(01 chỉ tiêu) | Giám sát an ninh hàng không | Chuyên viên | 01 |   |
| 3 | Phòng Quản lý hoạt động bay(02 chỉ tiêu) | Khí tượng hàng không (MET) | Chuyên viên | 01 |   |
| Bản đồ và sơ đồ hàng không (MAP-CHART) | Chuyên viên | 01 |   |
| 4 | Phòng Vận tải hàng không(01 chỉ tiêu) | Cấp phép bay | Chuyên viên | 01 |   |
| 5 | Phòng Khoa học công nghệ và môi trường(01 chỉ tiêu) | Quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ) | Chuyên viên | 01 |   |
| **II** | **Nhóm chuyên môn dùng chung** |   | **04** |   |
| 1 | Phòng Tổ chức cán bộ(01 chỉ tiêu) | Quản lý nguồn nhân lực | Chuyên viên | 01 |   |
| 2 | Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế(02 chỉ tiêu) | Pháp chế | Chuyên viên | 01 |   |
| Hợp tác quốc tế | Chuyên viên | 01 |   |
| 3 | Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam(01 chỉ tiêu) | Hành chính - Văn phòng | Cán sự | 01 |   |
|   | **TỔNG CỘNG** |   |   | **11** |   |