|  |  |
| --- | --- |
| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  **VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM – HÀN QUỐC** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độclập - Tự do - Hạnhphúc** |
| Số: 266 /TB-VKIST | *HàNội, ngày 11 tháng 8 năm 2021* |

**THÔNG BÁO**

**Tuyểndụngviênchứcvàhợpđồng lao động**

**theoNghịđịnhsố 68/2000/NĐ-CP đợt4năm 2021**

CăncứQuyếtđịnhsố 764/QĐ-BKHCN ngày 05/4/2021 củaBộtrưởngBộ Khoa họcvàCôngnghệvềviệcgiaosốlượngngườilàmviệcvàhợpđồng lao độngtạiViện Khoa họcvàCôngnghệViệt Nam – HànQuốc(VKIST) năm 2021,VKIST thôngbáotuyểndụngviênchứcđợt4năm 2021 nhưsau:

1. **VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VÀ CHỈ TIÊU**
2. Sốlượngcầntuyểndụng: 12người
3. Vịtríviệclàmcầntuyển

* KhốiKếhoạchtươnglaivàđốingoại, KhốiHànhchính, quảnlývàhỗtrợ: 10 viênchứctươngứngvới 8 vịtríviệclàm
* Hợpđồng lao độngtheoNghịđịnhsố 68/2000/NĐ-CP: 2 lao động.

| **STT** | **Vịtrí** | **Chỉtiêu** |
| --- | --- | --- |
|  | **KHỐI KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI VÀ ĐỐI NGOẠI** |  |
| 1 | Chuyênviênkếhoạch | 1 |
| 2 | Chuyênviênphântíchkinhtế | 2 |
| 3 | Chuyênviênpháttriểnkinhdoanh, chuyểngiaocôngnghệ | 2 |
| 4 | Chuyênviênhỗtrợnghiêncứu | 1 |
| Tổng | | 6 |
| **KHỐI HÀNH CHÍNH, QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ** | | |
| 5 | Chuyênviênquảntrịhệthống (MIS) | 1 |
| 6 | Chuyênviênhànhchínhtổnghợp | 1 |
| 7 | Chuyênviênkếhoạch -tàichính | 1 |
| 8 | Kếtoánviên | 1 |
| Tổng | | 4 |
| **Tổngcộng** | | **10** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG** | | |
| 1 | Tạpvụ | 1 |
| 2 | Bảovệ | 1 |
| **Tổng** | | **2** |

1. **ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN**
2. **Điềukiện, tiêuchuẩnchung**
3. Ngườicóđủcácđiềukiệnsauđâyđượcđăngkýdựtuyểnviênchứcvàhợpđồng lao độngtheoNghịđịnhsố 68/2000/NĐ-CP:

* Cóđầyđủnănglựchành vi dânsự;
* Cóphiếuđăngkýdựtuyểnđúngmẫuquyđịnh;
* Cólýlịchrõràng;
* Cóvănbằng, chứngchỉđàotạophùhợpvớivịtríviệclàm;
* Cóđủsứckhỏeđểthựchiệncôngviệc;
* Đápứngcácđiềukiệnkháctheoyêucầucủavịtríviệclàm.

1. Nhữngngườisauđâykhôngđượcđăngkýdựtuyểnviênchứcvàhợpđồng lao độngtheoNghịđịnhsố 68/2000/NĐ-CP:

* Mấtnănglựchành vi dânsựhoặcbịhạnchếnănglựchành vi dânsự;
* Đangbịtruycứutráchnhiệmhìnhsự; đangchấphànhbảnán, quyếtđịnhvềhìnhsựcủaTòaán;đangbịápdụngbiệnphápxửlýhànhchínhđưavàocơsởchữabệnh, cơsởgiáodục, trườnggiáodưỡng.

1. **Yêucầuvềtrìnhđộchuyênmôn**

Chi tiếtxemtạiPhụlục: Môtảvịtríviệclàm

1. **HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN**

Mỗiứngviênchỉđượcđăngkýdựtuyểnvào 01 vịtríviệclàmvàhoàntoànchịutráchnhiệmvềhồsơđăngkýdựtuyển. Trườnghợpthísinhnộpvàotừ 02 vịtrítrởlênhoặckhai man, khôngđúngsựthậtsẽbịloạikhỏidanhsáchdựthihoặcbịhủykếtquảxéttuyển. Hồsơđãnộpsẽkhôngđượctrảlại.

1. **Đốivớiviênchức**

Ứngviênnộpđầyđủhồsơtheodanhmụcdướiđây:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quyđịnhvềtuyểndụng, sửdụngvàquảnlýviênchức);
2. Đơn dự tuyển của VKIST (VKIST Application form);
3. Bản sao các bằng cấp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
4. Bản sao bảng điểm học tập của toàn bộ các bằng cấp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

đ. Bản sao chứng chỉ tiếng Anh (tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEIC 625), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

1. Bản sao thành tựu nghề nghiệp; các ấn phẩm khoa học, bằng sáng chế và sở hữu trí tuệ và/hoặc ứng dụng công nghệđược cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
2. **Đốivớihợpđồng lao động**
3. Phiếu đăng ký dự tuyển;
4. Sơyếulýlịchtựthuậtcóxácnhậncủacơquancóthẩmquyềntrongvòng 6 thángtínhđếnngàynộphồsơdựtuyển;
5. Bảnsaogiấykhaisinh (cóxácnhậncủacơquancóthẩmquyền);
6. Bảnsaosổhộkhẩu (cóxácnhậncủacơquancóthẩmquyền);

đ. Bảnsao CMTND/CCCD (cóxácnhậncủacơquancóthẩmquyền);

1. Giấykhámsứckhỏecòngiátrịcóxácnhậncủacơsở y tếđủđiềukiệncấptheoquydịnhcủaBộ Y tế.

MẫuPhiếuvàĐơntảitại link: <https://bit.ly/4threc2021>

1. **Thờigian, cáchthứcnộp,địađiểmtiếpnhậnhồsơ**
2. Thờigian: Từngày11/8đếnhếtngày10/9/2021.
3. Cáchthứcnộphồhơ

* Đốivớiviênchức: Nộpcảbảncứngvàbảnmềm;
* Đốivớihợpđồng lao động: Nộpbảncứng.

1. Địađiểmtiếpnhậnhồsơ

* Địachỉnhậnhồsơbảnmềm: [vkisttuyendung@gmail.com](mailto:vkisttuyendung@gmail.com);
* Địachỉnhậnhồsơbảncứng(nộptrựctiếphoặcnộp qua đườngbưuchính):

Địachỉ 1: Phòng 304, TrụsởBộ Khoa họcvàCôngnghệ, Số 113 TrầnDuyHưng, CầuGiấy, HàNội(ứngviênnộptạiphòng 304, hoặcchuyểnhồsơđếnhòmthưsố 61 ở tầng 1), *hoặc*

Địachỉ 2: Tòanhà VKIST, Khu CNC HòaLạc, Km29 ĐạilộThăng Long, HàNội.

1. **HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG**
2. **Đốivớiviênchức:** Ápdụnghìnhthứcxéttuyển

Vòng 1: KiểmtraPhiếuđăngkýdựtuyển

Vòng 2: Kiểmtrasáthạchbằnghìnhthứcphỏngvấn

1. **Đốivớihợpđồng lao độngtheoNghịđịnhsố 68/2000/NĐ-CP:**

Vòng 1: Xéthồsơ

Vòng 2: Phỏngvấn

1. **Địađiểmphỏngvấn:**

* Địachỉ 1: TrụsởBộ Khoa họcvàCôngnghệ, Số 113 TrầnDuyHưng, CầuGiấy, HàNội, *hoặc*
* Địachỉ 2: Viện Khoa họcvàCôngnghệViệt Nam – HànQuốc, Khu CNC HòaLạc, Km29 ĐạilộThăng Long, HàNội.

1. **QUYỀN LỢI**

* Cánhânđượctraoquyền, đượcgiaotrọngtráchquantrọngtrongcôngviệc, đượclàmviệctrongmôitrườngcócơsởvậtchấthiệnđại.
* Mứclươngcạnhtranh,phúclợivàphụcấphấpdẫn;
* Cócơhộihọchỏi, nângcaokiếnthứcvàkỹnăngchuyênmônthông qua cácchươngtrìnhđàotạotrongvàngoàinước;
* Cócơhộikếtnối, hợptácsâurộngvớicácphòngthínghiệmvàdoanhnghiệphàngđầutrongkhuvực;
* Đượcđóng BHXH, BHYT, BHTN ngaysaukhibắtđầuchínhthứclàmviệctạiViện;
* Cóxeđưađón CBNV hàngngày.

1. **THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC**

* Thờigianbắtđầulàmviệcdựkiến: 10/2021 (thỏathuận);
* Địađiểmlàmviệc: Viện Khoa họcvàCôngnghệViệt Nam – HànQuốc, Khu CNC HòaLạc, Km29ĐạilộThăng Long, HàNội.

|  |
| --- |
| **Thông tin liênhệ:**  **Viện Khoa họcvàCôngnghệViệt Nam – HànQuốc**  Khu CNC HòaLạc, Km 29 ĐạilộThăng Long, HàNội  Ngườiliênhệ: ChịKiềuThịKhuyên – ChuyênviênphụtráchNhânsự  E-mail: [hr.vkist@gmail.com](mailto:hr.vkist@gmail.com)SĐT: 0399931192 |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Vụ TCCB (để b/c);  - Cổng TTĐT Bộ KH&CN (đểđăng tin);  - Trang Web của VKIST (đểđăng tin);  - Cácđơnvịcóliênquan;  - Lưu: VT. | **VIỆN TRƯỞNG**    **KumDongwha** |

**Kỳtuyểndụngviênchứcđợt 4năm 2021**

**PHỤ LỤC:Môtảvịtríviệclàm**

**Yêucầuchung (đốivớiviênchức):**

Trìnhđộtiếng Anh: cóchứngchỉ IELTS 5.5 hoặc TOEIC 625 trởlên.

Ngườidựtuyểnđượcmiễnchứngchỉtiếng Anh nếuđápứngmộttrongcácđiềukiệnsau:

-Cóbằngtốtnghiệpđạihọc, sauđạihọcvềNgônngữ Anh;

- Cóbằngtốtnghiệpđạihọc, sauđạihọc ở nướcnóitiếng Anh;

- Tốtnghiệpđạihọc, sauđạihọctạicơsởđàotạobằngtiếngAnh ở Việt Nam

**Yêucầucụthể:**

| **STT.** | **Vịtrí** | **Sốlượng** | **Môtảcôngviệc** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Môtả** | **Yêucầu** |
| **KhốiKếhoạchtươnglaivàđốingoại** | | | | |
| **1** | **Chuyênviênkếhoạch** | 1 | - XâydựngkếhoạchvàphânbổngânsáchchocáchoạtđộngnghiêncứucủaViện;  - PhốihợpvớiBộ KH&CN, cácBộ, ban, ngànhliênquantrongviệcxâydựngvàtriểnkhaikếhoạch  - Theo dõi, thựchiện, đánhgiákếhoạch;  - Nghiêncứu, đềxuấtcácgiảiphápkhắcphụcvấnđềphátsinhtrongquátrìnhlàmviệcđểhoànthànhkếhoạch;  - Tổnghợpvàthựchiệnbáocáo;  - Thựchiệncáccôngviệckháctheochỉđạocủacấptrên. | * **Chuyênngành:**Tàichính, kinhtế, quảntrịkinhdoanhhoặccácchuyênngànhkháccóliênquan; * **Trìnhđộ:**Tốtnghiệpđạihọctrởlên; * **Kinhnghiệm:**Tốithiểu3nămkinhnghiệmtronglĩnhvựcliênquan. |
| **2** | **Chuyênviênphântíchkinhtế** | 2 | - Hỗtrợvàtrựctiếpthựchiệncáccôngviệcphântích, dựbáoliênquantớikinhtế;  - Cậpnhật, đánhgiánhữngthayđổivềchínhsáchtrongnướctácđộngđếnnềnkinhtếchungcủaViệt Nam, đếntừngnhómdoanhnghiệplàkháchhàngtiềmnăngcủaViện;  - Phântích, dựbáocácdiễnbiếnvĩmôtrongnướcđểhỗtrợhoạchđịnhchiếnlượcnghiêncứuvàpháttriểncủaViện;  - Phântíchdựbáothịtrường;  - Xâydựngvàcậpnhậthệthốngthông tin vàdữliệu. | * **Chuyênngành:**Kinhtế, tàichínhhoặccácchuyênngànhkháccóliênquan; * **Trìnhđộ**: Tốtnghiệpđạihọctrởlên; * **Kinhnghiệm**:Tốithiểu3nămkinhnghiệmtronglĩnhvựcliênquan. |
| **3** | **Chuyênviênpháttriểnkinhdoanh, chuyểngiaocôngnghệ** | 2 | - Xâydựngmốiquanhệ, làmcầunốigiữacácphòngthínghiệmcủa VKIST vớicácđốitáclàdoanhnghiệptưnhântrongngành;  - Lậpkếhoạchchiếnlượcvàphântíchnhằmđánhgiátiềmnăngthươngmại, thếmạnhcủasảnphẩn khoa họcvàcôngnghệcủa VKIST;  - Quảngbá, thươngmạihóavàtưvấnchuyểngiaosảnphẩm khoa họcvàcôngnghệcủa VKIST chocácđốitác;  - Bàovệvàquảnlýcácbằngsángchếvàtàisảntrítuệcủa VKIST. | * **Chuyênngành**: Kinhtế, luật, quảnlý khoa họcvàcôngnghệhoặccácchuyênngànhkháccóliênquan; * **Trìnhđộ:**Tốtnghiệpđạihọctrởlên; * **Kinhnghiệm:**Tốithiểu3nămkinhnghiệmtronglĩnhvựcpháttriểnkinhdoanh, chuyểngiaocôngnghệ; * **Ưutiên:**Cókhảnănghiểuthông tin khoa họccôngnghệ, cókiếnthứcvềsởhữutrítuệvàquátrìnhcấpbằngsángchế, thươngmạihóasảnphẩm. |
| **4** | **Chuyênviênhỗtrợnghiêncứu** | 1 | - Lậpkếhoạchchocácchươngtrìnhvàdựán R&D;  - Chuẩnbịhợpđồng, lậpngânsáchchocácdựán R&D;  - Đánhgiátiếnđộvàthựchiệncáccôngviệchànhchínhphụcvụchocácdựán R&D. | * **Chuyênngành**:Kinhtế, luật, quảntrịkinhdoanh, quảnlýnhànướchoặccácchuyênngànhkháccóliênquan; * **Trìnhđộ:**Tốtnghiệpđạihọctrởlên; * **Ưutiên:**Cókinhnghiệmliênquan. |
| **Khốihànhchính, quảnlývàhỗtrợ** | | | | |
| **5** | **Chuyênviênquảntrịhệthống (MIS)** | 1 | - Thựchiệncáccôngviệcgiámsáthoạtđộng, bảotrì, tốiưucáchệthống, xửlýcácsựcốphátsinhtrêncáchệthốngthiếtbịphầncứngmáychủ, thiếtbịlưutrữ, cơsởdữliệu;  - Điềuhànhvàquảnlýhệthốngthông tin, hệthốngquảnlýdựáncủaViện;  - Thamgiathiếtkế, triểnkhai, càiđặt, tốiưucáchệthống, thiếtbịphầncứng;  - Hỗtrợngườidùngtrongquátrìnhtriểnkhai, ápdụnghệthốngthông tin củaViện;  - Thựchiệncáccôngviệckháctheochỉđạocủacấptrên. | * **Chuyênngành:**Côngnghệthông tin hoặccácchuyênngànhcóliênquan; * **Trìnhđộ:**Tốtnghiệpđạihọcloạikhátrởlên; * **Kinhnghiệm:**Tốithiểu 2 nămkinhnghiệmtronglĩnhvựcliênquan; * **Ưutiên:**   - Ứngviêncócácchứngchỉvềmạngnhư CCENT, CCNA, v.v.;  - Kinhnghiệmlàmviệcvớimộttrongcáchệquảntrịcơsởdữliệu SQL Server, MySQL, Oracle…;  - Kinhnghiệmthamgiaxâydựnghệthốngthông tin, thiếtlậpmạng LAN chođơnvịquymôtrên 200 máytrạm;  - KinhnghiệmthamgiaquảntrịcáchệthốngTrungtâmdữliệu (Data center) hay tínhtoánhiệunăngcao (HPC). |
| **6** | **Chuyênviênhànhchínhtổnghợp** | 1 | - ThammưucholãnhđạotrựctiếptrongcôngtáctổchứchoạtđộngcủaPhòngQuảntrịhànhchính;  - Phụtráchxâydựngvàđónggóp ý kiếnxâydựnghệ thốngnộiquy, quychế, chínhsách, vănbản, côngvăn, v.v. liênquantớicôngtáccủaViệnvàcủaBộkhiđượcyêucầu;  - Thamgiahỗtrợcôngtáctruyềnthông, đốingoại, nhânsự;  - Trựctiếpgiaodịchvớicáccơquan, ban ngànhtheoyêucầu;  - Thựchiệncáccôngviệckháctheochỉđạocủacấptrên. | * **Chuyênngành:**Quảntrịkinhdoanh, kinhtế, luật, quanhệquốctếhoặccácchuyênngànhkháccóliênquan; * **Trìnhđộ:**Tốtnghiệpđạihọctrởlên; * **Kinhnghiệm:**   - Tốithiểu 5 nămkinhnghiệmtronglĩnhvựcquảntrịhànhchínhtạicácdoanhnghiệp, đơnvịcóquymônhânsựtừ 100 ngườitrởlên;  - Cókỹnănggiảiquyếtvấnđềtốt, cungcấpđượcnhữnggiảiphápmangtínhđổimớinhằmnângcaohiệuquảvànăngsuấtcôngviệc.   * **Ưutiên**: Cókinhnghiệmlàmviệcliênquantạicơquancônglập. |
| **7** | **Chuyênviênkếhoạch-tàichính** | 1 | -Đề xuất, xâydựngchươngtrình, kế hoạchquảnlý hoạtđộnghàngnămcủatoànViện;  -Giámsáttiếnđộ thựchiệnkế hoạchcủacácbộ phậnvà lậpbáocáođịnhkỳ;  - Lậpkếhoạchngânsách, phânbổngânsáchvàtheodõitìnhhìnhthựchiện;  - Quảnlý, theodõivàbáocáođịnhkỳdòngtiền, kếhoạchdòngtiềncủatoànViện;  - Phântích, đánhgiácácchỉtiêukinhtếvàđềxuấtgiảiphápthựchiệnhiệuquảnguồnkinhphíđãđượcphânbổ;  - Thammưu, tưvấncácquytrình, tiêuchuẩnvà hỗ trợ côngtácxâydựng, quảnlý kinhtế  - Thựchiệncáccôngviệckháctheochỉđạocủacấptrên. | * **Chuyênngành**: Tàichính, kếtoánhoặccácchuyênngànhkháccóliênquan * **Trìnhđộ:**Tốtnghiệpđạihọctrởlên; * **Kinhnghiệm**: Cótốithiểu 5 nămkinhnghiệmlàmviệcliênquantớitàichínhtạicáccơquancônglậphoặctổchức KH&CN; * **Ưutiên:**Cókinhnghiệmlàmviệctạivịtríkếhoạch – tàichínhtạicơquancônglập. |
| **8** | **Kếtoánviên** | 1 | - Thựchiệnthu chi, giaodịchngânhang, khobạctheoyêucầu; - Quảnlý,theodõidoanhthu-chi phícủacácloạihìnhđềtài/dựánnghiêncứu, nhiệmvụ KH&CN;  - Theo dõi, hạchtoáncácnghiệpvụphátsinhvàophầnmềm Misa; - Lậpbáocáothuếhàngtháng, quý, báocáotàichínhvàcácbáocáokháctheoyêucầucủacấptrên; - Chuẩnbịhồsơphụcvụgiảitrìnhsốliệuvới Thanh trathuếvàcácĐoànkiểmtracủacácCơquanchứcnăng  -Kiêmthủquỹcủađơnvị;  - ThựchiệncáccôngviệckhácphátsinhkháctheoyêucầucủaKếtoántrưởng. | * **Chuyênngành**: Kếtoán * **Trìnhđộ:**Tốtnghiệpđạihọctrởlên * **Kinhnghiệm:**   - Cótốithiểu 3 nămkinhnghiệmliênquan  - Biếtsửdụngphầnmềmkếtoán Misa. |
| **Hợpđồng lao động** | | | | |
| **9** | **Tạpvụ** | 1 | - Đảmbảochấtlượngvệsinhcủacáckhuvựctrongtòanhànhưkhuvănphòng, lễtân, hànhlang, nhàvệsinh, v.v. thông qua việcquétdọn, laudọn, thugomrác, v.v.  - Theo dõi, quảnlý, thốngkêhóachất, dụngcụlàmviệctrongcôngtácvệsinh;  -Nhậnphảnhồicủangườisửdụngvềtìnhtrạngvệsinhtrongtòanhà, giảiquyếtvà/hoặcbáocáo, đềxuấtgiảiphápchoquảnlýtrựctiếp;  - Hỗtrợhọp/ sựkiện: chuẩnbị, sắpxếptrangthiếtbịcầnthiếtchohọp/sựkiệntrongphạm vi tráchnhiệmcủamình, đảmbảovệsinhcủakhuvựctrước, trongvàsauhọp;  - Thựchiệncáccôngviệckháctheophâncông. | * **Trìnhđộ**: khôngyêucầu * **Kinhnghiệm:**   - Tốithiểu 3 nămkinhnghiệm;  - Tínhcách: Trungthực, sạchsẽ, gọngàng, nhanhnhẹn, cótráchnhiệm, chịukhó, hòađồng;   * **Ưutiên:**   - Đã**t**ốtnghiệp THPT;  - Cókinhnghiệm ở vịtrígiámsátvệsinh.;  - SốnggầnKhu CNC HòaLạc. |
| **10** | **Bảovệ** | 1 | - Giámsáttìnhhình an ninhtrậttựtrongkhuvựcvănphònglàmviệcvàcáckhuvựcđượcgiao, pháthiện, xửlýngaycácsựcốbấtthường;  - Kiểmtracáchệthốngthiếtbị an toànnhư: Hệthốngđènchiếusáng, hệthốngcửa, hệthốngthiếtbị PCCC, v.v; phốihợpxửlýtìnhhuốngphátsinhkhicầnthiêt;  - Đônđốc, kiểmtra, nhắcnhởcánbộnhânviênvàkháchđếnlàmviệcchấphànhNộiquycủaViện; Hỗtrợnhânviênvàkháchkhicầnthiết;  - Thựchiệncáccôngviệckháctheophâncông. | * **Trìnhđộ**: khôngyêucầu * **Kinhnghiệm**:   - Cótốithiểu 5 nămkinhnghiệmlàmcôngtácbảovệ;  - Tínhcách: Trungthực, cẩnthận, nhanhnhẹn, cótráchnhiệm, chịukhó, hòađồng;   * **Ưutiên:**   - Đã**t**ốtnghiệp THPT;  - Đãtừngthamgialựclượngbộđội, công an;  - Cókinhnghiệm ở vịtrígiámsátbảovệ;  - SốnggầnKhu CNC HòaLạc. |