**TIÊU CHUẨN THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM**

| **Stt** | **Đơn vị tiếp nhận** | **Vị trí việc làm** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn** | **Tiêu chuẩn và yêu cầu khác** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khoa HIV/AIDS | Nhân viên chương trình theo dõi đánh giá HIV/AIDS | 01 | Cử nhân YTCC/Bác sĩ/Bác sĩ YHDP  | * Giao tiếp và viết báo cáo bằng tiếng Anh;
* Thành thạo Word, Exel, Power Point và các phần mềm xử lý thống kê;
* Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;
* Sẵn sàng đi công tác các tỉnh và làm việc ngoài giờ.
 |
| Nhân viên chương trình Giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành vi và hỗ trợ cho chương trình theo dõi đánh giá | 01 | Cử nhân YTCC/Bác sĩ/Bác sĩ YHDP  | * Giao tiếp và viết báo cáo bằng tiếng Anh;
* Thành thạo Word, Exel, Power Point và các phần mềm xử lý thống kê;
* Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;
* Sẵn sàng đi công tác các tỉnh và làm việc ngoài giờ.
 |
| Nhân viên phòng thí nghiệm Huyết thanh học HIV | 01 | Cử nhân hoặc kỹ sư sinh học/công nghệ sinh học/xét nghiệm/kỹ thuật y học | * Giao tiếp bằng tiếng anh;
* Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, exel và các phân tích thống kê sinh học.
 |
| 2 | Khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm | Nhân viên Phòng Giám sát bệnh không lây nhiễm | 01 | Bác sĩ/Bác sĩ YHDP  |  |
| Nhân viên Phòng Phòng chống bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi | 01 | Bác sĩ/Bác sĩ YHDP  |  |
| 3 | Khoa Vi khuẩn | Nhân viên dự án "Nghiên cứu bệnh than và Brucellosis theo cách tiếp cận một sức khỏe tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam" | 01 | Cử nhân YTCC/Bác sĩ/Bác sĩ YHDP  |  |
| Nhân viên phòng thí nghiệm Kháng kháng sinh | 01 | Cử nhân hoặc kỹ sư sinh học/công nghệ sinh học/xét nghiệm/kỹ thuật y học |  |
| 4 | Trung tâm Nghiên cứu Y sinh học | Nhân viên phòng thí nghiệm Nghiên cứu phát triển vắc xin và sinh phẩm | 01 | Cử nhân hoặc kỹ sư sinh học/công nghệ sinh học/xét nghiệm/kỹ thuật y học |  |
| Nhân viên phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học tiên tiến | 01 | Cử nhân hoặc kỹ sư sinh học/công nghệ sinh học/xét nghiệm/kỹ thuật y học |  |
| 5 | Trung tâm Đảm bảo chất lượng xét nghiệm và kiểm chuẩn | Nhân viên phòng Quản lý chất lượng | 01 | Cử nhân hoặc kỹ sư sinh học/công nghệ sinh học/kỹ thuật y học/YTCC/dược |  |
| Nhân viên phòng Quản lý an toàn sinh học | 01 | Cử nhân hoặc kỹ sư sinh học/công nghệ sinh học/kỹ thuật y học/YTCC/dược |  |
| 6 | Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất động vật thí nghiệm chuẩn thức | Nhân viên Tổ giám sát môi trường và vệ sinh phòng bệnh cho chuột | 01 | Tốt nghiệp PTTH |  |
| 7 | Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh | Nhân viên Phòng Kinh doanh và marketing | 01 | Cử nhân kinh tế/kinh doanh/marketing/ luật kinh tế |  |
| Nhân viên Phòng Sản xuất và Phát triển sản phẩm | 01 | Cử nhân hoặc kỹ sư sinh học/công nghệ sinh học/kỹ thuật y học/dược |  |
| 8 | Trung tâm Dịch vụ Y tế dự phòng | Điều dưỡng | 04 | Cử nhân/Cao đẳng điều dưỡng. |  |
| Xét nghiệm | 01 | Cử nhân/Cao đẳng xét nghiệm. |  |