***Bảng lương Kỹ sư cao cấp, mã ngạch: V.05.02.05 (Viên chức loại A3.1):***

|  |  |
| --- | --- |
| **Hệ số lương** | **Mức lương mới tính từ ngày 01/7/2024** |
| Bậc 1 (4.40) | 14.508.000 |
| Bậc 2 (4.74) | 15.350.400 |
| Bậc 3 (5.08) | 16.192.800 |
| Bậc 4 (5.42) | 17.035.200 |
| Bậc 5 (5.76) | 17.877.600 |
| Bậc 6 (6.10) | 18.720.000 |

***Bảng lương Kỹ sư chính, mã ngạch: V.05.02.06 (Viên chức loại A2.1):***

|  |  |
| --- | --- |
| **Hệ số lương** | **Mức lương mới tính từ ngày 01/7/2024** |
| Bậc 1 (6.20) | 10.296.000 |
| Bậc 2 (6.56) | 11.091.600 |
| Bậc 3 (6.92) | 11.887.200 |
| Bậc 4(7.28) | 12.682.800 |
| Bậc 5 (7.64) | 13.478.400 |
| Bậc 6(8.00) | 14.274.000 |
| Bậc 7 (6.44) | 15.069.600 |
| Bậc 8 (6.78) | 15.865.200 |

***Bảng lương Kỹ sư, mã ngạch: V.05.02.07 (Viên chức loại A1)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Hệ số lương** | **Mức lương mới tính từ ngày 01/7/2024** |
| Bậc 1 (2.34) | 5.475.600 |
| Bậc 2 (2.67) | 5.475.600 |
| Bậc 3 (3.00) | 7.020.000 |
| Bậc 4(3.33) | 7.792.200 |
| Bậc 5 (3.66) | 8.564.400 |
| Bậc 6(3.99) | 9.336.600 |
| Bậc 7 (4.32) | 10.108.800 |
| Bậc 8 (4.65) | 10.881.000 |
| Bậc 9 (4.98) | 11.653.200 |