**BẢNG TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG**

**TRONG NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2020 (Update đến ngày 20/10/2020)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công ty** | **Chuyên ngành cần tuyển** | **Vị trí việc làm** | **Số lượng tuyển dụng** |
| 1 | Công ty TNHH Thú y Toàn Cầu | Thú y, Chăn nuôi | BS Thú y, Kỹ sư Chăn nuôi | 11 |
| 2 | Công ty Cổ phần thuốc thú y Toàn Thắng | Kế toán, Quản trị kinh doanh, Thú y, Kinh tế | Đại diện thương mại và kỹ thuật | 25 |
| 3 | Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Thú y (HANVET) | Công nghệ sinh học, Thú y | BS Thú y, Kỹ sư Công nghệ sinh học | 100 |
| 4 | Công ty Cổ phần Thuốc thú y SVT Thái Dương | Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, Kinh tế, QTKD, Công nghệ thực phẩm, CNSH, Môi trường, Nông nghiệp | NV phòng QA, NVKD, NV Kỹ thuật thị trường, | 35 |
| 5 | Công ty TNHH Tiger Vet Việt Nam | Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản | Nhân viên phát triển thị trường, Đại diện thương mại- kỹ thuật | 30 |
| 6 | Công ty TNHH Sunjin Miền Bắc | Kinh tế, Thú y, Chăn nuôi, Kế toan&QTKD, SP&NN | NV văn phòng, NV kỹ thuật, NV kinh doanh | 60 |
| 7 | Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương 5 | CNSH, Thú y, chăn nuôi, | NV Kỹ thuật, NV kinh doanh | 80 |
| 8 | Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam | Kinh tế, Kế toán, QTKD, Chăn nuôi, thú y, Bác sĩ thú y | Nhân viên Kỹ thuật trại gà, lợn; Kỹ thuật thì trường,  Kế toán, Nhân viên QC, Nhân viên LAB | 100 |
| 9 | Công ty Cổ phần Nhà đất Hùng Vương | Quản lý đất đai, Môi trường, Kinh tế, Kế toán&QTKD, Xã hội học | Nhân viên kinh doanh Bất động sản | 200 |
| 10 | Công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam | Bảo vệ thực vật, Rau-Hoa-Quả, Kinh tế, KT&QTKD | NV Kỹ thuật, Cán bộ kiểm nghiệm, Cán bộ Marketing | 15 |
| 11 | Công ty TNHH ANT (HN) | Chăn nuôi, Thú y | Nhân viên thị trường | 43 |
| 12 | Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam | Thú y, Chăn nuôi, CNTP,CNSH,Kế toán, Kinh tế, CNTT | NV kinh doanh, NV Kỹ thuật thị trường, NV QC, NV Kế toán | 140 |
| 13 | Công ty Cổ phần Tâm Vet | Thú y, Thủy sản, Chăn nuôi | Nhân viên kinh doanh | 30 |
| 14 | Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương mại Big Boss | Thú y, Thủy sản, Chăn nuôi | Nhận viên kỹ thuật, Nhân viên đứng quầy, Nhân viên kinh doanh, |  |
| 15 | Hệ thống thú y 2 VET | Thú ý, Chăn nuôi thú y | Bác sĩ thú y, Lễ tân - Thu ngân, Chuyên viên spa, Thực tập sinh | 26 |
| 16 | Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên | Chăn nuôi, Thú y, Công nghệ sinh học, CNTP, Kinh doanh nông nghiệp |  |  |
| 17 | Công ty TNHH Thú y Đông Phương | Thú y, Bác sỹ thú y, Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, CNTP, Kinh doanh nông nghiệp | Nhân viên kinh doanh, NVN ký thuật hỗ trợ khách hàng, NV tiếp thị chăm sóc khách hàng | 35 |
| 18 | Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Thú y | Thú y, Bác sỹ Thú y, Chăn nuôi | Nhân viên thị trường, Nhân viên kỹ thuật | 22 |
| 19 | Công ty Cổ phần Green Speed | Các chuyên ngành | Nhân viên tuyển dụng | 8 |
| 20 | Công ty Cổ phần BLUE VET | Chăn nuôi, Thú y | Bác sĩ thú y, Nhân viên kỹ thuật, Nhân viên kinh doanh | 10 |
| 21 | Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Đặc Khu Hope Việt Nam | Thủy sản, Chăn nuôi thú y, Nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, KT&QTKD, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học | Nhân viên hóa nghiệm, Nhân viên kinh doanh | 100 |
| 22 | Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất Châu Thành | Kinh tế, QTKD, Thú y, Chăn nuôi , Thú y, Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản… | Nhân viên kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản | 50 |
| 23 | Công ty Cổ phần Tập đoàn RTD | Chăn nuôi thú, Cơ điện | Nhân viên cơ điện, Kỹ thuật chăn nuôi | 50 |
| 24 | Công ty cổ phần phát triển chăn nuôi Hòa Phát | Cơ điện, Chăn nuôi, Thú y | Kỹ sư điện, Thủ kho, Kỹ thuật trại heo | 15 |
| 25 | Công ty TNHH NewHope Hà Nội - Chi nhánh Bắc Giang | Thú y | Nhân viên kỹ thuật, Nhân viên thị trường | 17 |
| 26 | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam | Thú y, Chăn nuôi, Kinh tế, Thủy sản | Nhân viên thị trường TACN, Thủy sản | 15 |
| 27 | Công ty TNHH MTV Kim Hoàng | Trắc địa, bản đồ, Quản lý đất đai | Kỹ thuật viên đo đạc, cấp GCN quyển sử dụng đất | 100 |
| 28 | Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Đất Việt | Chăn nuôi, Thú y, Kinh tế, KT&QTKD | Trưởng vùng, Nhân viên kỹ thuật, Nhân viên kinh doanh | 10 |
| 29 | Công ty Cổ phần Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp THADI | Cơ Điện, Kinh tế, KT&QTKD, Ngoại ngữ, Nông học | Kỹ sư nông học, Kỹ sư Điện, Nhân viên Nhân sự, NV Kế toán, NV phòng Kế hoạch, NV Phiên dịch Tiếng Anh, tiếng Kh’me | 70 |
| 30 | Công ty Cổ phần Hải Nguyên | Kinh tế, KT&QTKD, Thú y, Chăn nuôi, Thủy sản | Nhân viên bán hàng, NV kinh doanh | 200 |
| 31 | Công ty Cổ phần Chăn Nuôi Mavin | Kế toán, Chăn nuôi, Thú y, Sinh học, Chăn nuôi thú y | NV thống kế trại, Kỹ sư chăn nuôi heo, gà, NV xét nghiệm sinh học phân tử, NV Khảo nghiệm thuốc, Vaccin, vật tư thú ý | 80 |
| 32 | Công ty TNHH CJ VINA AGRI | Công nghệ thực phẩm, Chăn nuôi, Thú y, Kinh tế, Thủy sản | NV kỹ thuật heo, NV Kỹ thuật Gia cầm, NV Kỹ thuật thủy sản, NV Quản lý chất lượng (QC), NV Sales | 63 |
| 33 | Công ty Cổ phần Thú Y Xanh Việt Nam | Thú y, Chăn nuôi | Đại diện thương mại và kỹ thuật | 65 |
| 34 | Công ty Cổ phần Thuốc thú y Đại Dương | Kinh tế, Thủy sản, Chăn nuôi, Thú y, các chuyên ngành | Nhân viên | 25 |
| 35 | Công ty TNHH Cargill Việt Nam | Thủy sản, Chăn nuôi, Thú y | Nhân viên kinh doanh | 20 |
| 36 | Trung tâm Tin học - Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ thông tin, Kinh tế, Kế toán QTKD | Giáo viên dạy Tin học, Nhân viên sale | 25 |
| 37 | Công ty Cổ phẩn Dược Phẩm VIETVET | Kế toán, Kinh tế, Thú y, Chăn nuôi, Thủy sản | Kê toán bán hàng, NV Marketting tiếp thị, NV Đại diện thương mại | 20s |
| 38 | Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam | Nhóm 1 (Chăn nuôi, Thú y, Dược thú y), Nhóm 2 (Trồng trọt, Nông học, Khuyến Nông, Phát triển nông thôn), Nhóm 3 (Cơ điện, Cơ khí, Chế tạo máy, Kỹ sư xây dựng, Kiến trúc, Công trình) | Kỹ sư chăn nuôi, Bác sĩ điều trị thú y, Phối giống, NV kỹ thuật thu - cấy phối, Kỹ sư trồng trọt, Kỹ sư Kỹ thuật điện, Kỹ sư xây dựng cơ bản, Kỹ sư Bảo trì, sửa chữa | 33 |
| 39 | CÔNG TY TNHH H & M  HENNES & MAURITZ VIỆT NAM | Kinh tế, Kế toán&QTKD, SPNN, LLCT&XH, các chuyên ngành | Nhân viên tư vấn bán hàng thời trang | 50 |
| 40 | Công ty Cổ phần Dược Công nghệ cao KOTA INTERFARM | Thú y, Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản | Nhân viên kinh doanh, Nhân viên kỹ thuật | 10 |
| 41 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VINAF | Môi trường, Khoa học đất, Kinh doanh nông nghiệp | Nhân viên kỹ thuật, Nhân viên kinh doanh | 10 |
| 42 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng  Việt Nam | Nông học, Kinh tế | Nhân viên kỹ thuật, NV kinh doanh | 10 |
| 43 | Công ty TNHH Dinh Dưỡng Thú y Hà Thành | Thú y, Chăn nuôi | Đại diện thương mại và kỹ thuật | 15 |
| 44 | Công ty TNHH Việt Pháp Quốc Tế | Thú y | Nhân viên kỹ thuật, Nhân viên sales | 4 |
| 45 | Công ty Cổ phẩn Đầu Tư Thương mại và Xây dựng Hải Phong | Công nghệ thực phẩm, Điện tử, Khách sạn | Nhân viên Lễ tân, Nv kỹ thuật lăp ráp thiết bị điện, Nv quản lý thực phẩm | 75 |
| 46 | Công ty Cổ phần Giải Pháp Thú Y Công Nghệ Xanh | Kinh tế, Chăn nuôi, Thú y | Nhân viên Marketing, Nhân viên kỹ thuật | 6 |
| 47 | Công ty Cổ Phần NICOTEX | Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Nông nghiệp CNC, CN Sau thu hoạch, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kinh doanh thực phẩm, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển Tự động hóa | Cán bộ kỹ thuật chế biến nông sản, cán bộ kỹ thuật, Cán bộ kỹ thuật lắp ráp sửa chữa thiết bị UAV, Cán bộ kinh doanh phân bón, | 50 |
| 48 | Trung Tâm Cung Ứng Nguồn Nhân Lực | Công nghệ thực phẩm, Cơ điện, Thú y, Chăn nuôi, Nông học | Công nghệ thực phẩm, Cơ điện, Thú y, Chăn nuôi, Nông học | 100 |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

*(Danh sách sẽ tiếp tục cập nhật đến ngày trong các ngày tiếp theo)*