|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH QUẢNG NINH | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

 Số: 276 /QĐ - ĐHHL *Quảng Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2019*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên**

**học kỳ II năm học 2018 - 2019**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG**

 Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; Căn cứ thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh - Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Hạ Long;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên,

**QUYẾT ĐỊNH:**

 **Điều 1.** Thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018-2019 cho 63 (sáu mươi ba) học sinh, sinh viên trong đó:

 - Giảm 50% học phí: 34 học sinh, sinh viên;

 - Giảm 70% học phí: 7 sinh viên;

 - Miễn 100% học phí: 22 sinh viên;

*(có danh sách và mức miễn, giảm học phí kèm theo).*

 Thời gian hưởng chế độ miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018-2019 là 05 tháng.

 **Điều 2.** Trưởng các phòng: Công tác HSSV, Kế hoạch - Tài chính; các khoa có học sinh, sinh viên được hưởng chế độ và học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Nơi nhận:*** - BGH ( báo cáo);- Như Điều 2 (thực hiện);- Lưu VT, CTHSSV.  | **KT. HIỆU TRƯỞNG****PHÓ HIỆU TRƯỞNG****(đã ký)** **Trần Trung Vỹ** |
|  **DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *(Kèm theo quyết định số: 276 /ĐHHL, ngày 13 tháng 5 năm 2019)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Lớp** | **Khoa** | **Đối tượng** | **Mức miễn giảm** | **Mức học phí/tháng** | **Số tiền được miễn, giảm/kỳ (5 tháng)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Hải Dương | 31/07/1998 | CĐ QTKS K12A | Du lịch | Con thương binh | 100% | 615.000 | 3.075.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguyễn Ngọc Huyền | 11/03/1997 | CĐ QTKS K12B | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 615.000 | 1.537.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vũ Thu Hà | 07/05/1999 | CĐ QTKS K13A | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 615.000 | 1.537.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nguyễn Thùy Dương | 23/01/1999 | CĐ QTKS K13C | Du lịch | Bố bị nhiễm chất độc hóa học | 100% | 615.000 | 3.075.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Phạm Quốc Dũng | 19/01/1999 | CĐ QTKS K13C | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 615.000 | 1.537.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Phạm Khắc Anh Tuấn | 14/11/1998 | CĐ QTKS K13B | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 615.000 | 1.537.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bùi Thu Trang | 27/11/2000 | CĐ QTKS K14A | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 615.000 | 1.537.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Lê Văn Thương | 07/02/1999 | CĐ Hướng dẫn K13A | Du lịch | DT Mường- thôn ĐBKK | 70% | 520.000 | 1.820.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nguyễn Việt Đức | 10/08/1998 | CĐ DVAU K10A | Du lịch | Con thương binh | 100% | 615.000 | 3.075.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Lê Thùy Dương | 27/09/2000 | CĐ DVAU K12A | Du lịch | Con mồ côi | 100% | 615.000 | 3.075.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Lê Công Thế | 19/06/1997 | CĐ Lữ hành K9A | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 615.000 | 1.537.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Trần Việt Hoàng | 29/08/1998 | CĐ Lữ hành K9A | Du lịch | Mồ côi cả cha và mẹ | 100% | 615.000 | 3.075.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Trần Thị Hoài Minh | 01/10/1999 | CĐ Lữ hành K10B | Du lịch | Con thương binh | 100% | 615.000 | 3.075.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vũ Thị Ninh | 23/04/2000 | CĐ Lữ hành K11C | Du lịch | Bố bị tai nạn lao động | 50% | 615.000 | 1.537.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 24/05/1999 | ĐH Khách sạn K2A | Du lịch | Bố bị nhiễm chất độc hóa học | 100% | 765.000 | 3.825.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Đỗ Thị Thùy Dương | 27/04/1999 | ĐH Khách sạn K2B | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 765.000 | 1.912.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nguyễn Thùy Dung | 20/09/2000 | ĐH Khách sạn K3B | Du lịch | Con thương binh | 100% | 765.000 | 3.825.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Nguyễn Hải Ngân | 23/10/2000 | ĐH Khách sạn K3B | Du lịch | Bố bị tai nạn lao động | 50% | 765.000 | 1.912.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nguyễn Thị Hà | 23/12/2000 | ĐH Khách sạn K3B | Du lịch | Bố bị tai nạn lao động | 50% | 765.000 | 1.912.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Đỗ Thị Thu Uyên | 12/07/2000 | ĐH Khách sạn K3B | Du lịch | Bố bị tai nạn lao động | 50% | 765.000 | 1.912.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Nguyễn Mạnh Quý | 26/11/2000 | ĐH Khách sạn K3A | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 765.000 | 1.912.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Nguyễn Mạnh Phú | 26/11/2000 | ĐH Khách sạn K3A | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 765.000 | 1.912.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Vũ Thị Thanh Dung | 17/11/2000 | ĐH Khách sạn K3B | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 765.000 | 1.912.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Vũ Thị Minh Hiền | 07/10/2000 | ĐH Khách sạn K3A | Du lịch | Bố bị tai nạn lao động | 50% | 765.000 | 1.912.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Bùi Thị Thu Hiền | 04/05/1999 | ĐH LHK3B | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 765.000 | 1.912.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Triệu Thị Diệu Oanh | 14/03/1999 | ĐH LHK3C | Du lịch | DT Tày - hộ cận nghèo | 100% | 765.000 | 3.825.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Hoàng Thị Cúc | 25/10/1999 | ĐH LHK3C | Du lịch | Con thương binh | 100% | 765.000 | 3.825.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Nguyễn Thu Hương | 09/10/2000 | ĐH LH4B | Du lịch | Con mồ côi | 100% | 765.000 | 3.825.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Lục Thành Dương | 25/01/2000 | ĐH LHK4C | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 765.000 | 1.912.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Nguyễn Thị Hồng Đam | 26/08/2000 | ĐH LHK4B | Du lịch | Bố bị tai nạn lao động | 50% | 765.000 | 1.912.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Phạm Thị Thu Trang | 12/02/2000 | ĐH LHK4C | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 765.000 | 1.912.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Đoàn Ngọc Anh Tuấn | 11/11/2000 | ĐH LH K4B | Du lịch | Con mồ côi | 100% | 765.000 | 3.825.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Đào Minh An | 10/07/1999 | Hướng dẫn K13A | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 520.000 | 1.300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Nguyễn Đức Mạnh | 18/01/1996 | Hướng dẫn K14B | Du lịch | Bố bị tai nạn lao động | 50% | 520.000 | 1.300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Phạm Hồng Thắng | 01/03/2000 | DV Ăn uống K12B | Du lịch | Bố bị tai nạn lao động | 50% | 615.000 | 1.537.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Vũ Thị Toan | 23/05/1999 | DV Ăn uống K12B | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 615.000 | 1.537.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 14/09/2000 | Khách sạn K14A | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 615.000 | 1.537.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Phạm Tùng Lâm | 26/11/1999 | Lữ hành K3A | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 765.000 | 1.912.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Diệp Minh Luân | 12/01/2000 | Lữ hành K4C | Du lịch | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 765.000 | 1.912.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Trần Yến Vy | 09/09/2006 | TC Nhạc cụ K14 | Ng Thuật | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 535.000 | 1.337.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Lê Thị Thu Ngà | 25/10/1999 | ĐH TQ K3A | Ngoại ngữ | Mồ côi cả cha và mẹ | 100% | 645.000 | 3.225.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Nguyễn Thị Thu Nga | 28/05/1999 | ĐH TQ K3A | Ngoại ngữ | Con bệnh binh | 100% | 645.000 | 3.225.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ngô Thị Thảo | 24/01/1999 | ĐH TQ K3A | Ngoại ngữ | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 645.000 | 1.612.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Nguyễn Thị Thu Hà | 14/04/1999 | ĐH TQ K3B | Ngoại ngữ | Mồ côi cả cha và mẹ | 100% | 645.000 | 3.225.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | La Nhật Linh | 10/05/1999 | ĐH TQ K3B | Ngoại ngữ | DT Sán chỉ - hộ nghèo | 100% | 645.000 | 3.225.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Đặng Thị Sơn | 18/12/1999 | ĐH TQ K4A | Ngoại ngữ | DT Dao -VC | 70% | 645.000 | 2.257.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ma Thị Thu Hương | 07/03/2000 | ĐH TQ K4B | Ngoại ngữ | DT Tày - ĐBKK | 70% | 645.000 | 2.257.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Triệu Thị Phương | 18/09/2000 | ĐH TQ K4B | Ngoại ngữ | DT Dao - ĐBKK | 70% | 645.000 | 2.257.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Chu Tiến Dũng | 02/12/2000 | ĐH TQ K4A | Ngoại ngữ | DT Tày -VC | 70% | 645.000 | 2.257.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Vi Thị Dương | 07/06/2000 | ĐH TQ K4B | Ngoại ngữ | DT Tày - hộ cận nghèo | 100% | 645.000 | 3.225.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Nguyễn Thùy Dương | 12/08/1999 | ĐH Anh K3B | Ngoại ngữ | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 645.000 | 1.612.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Vũ Thị Ngọc Lan | 19/09/2000 | ĐH Anh K4A | Ngoại ngữ | Bố bị tai nạn lao động | 50% | 645.000 | 1.612.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Đào Mai Hoa | 20/05/2000 | ĐH Anh K4B | Ngoại ngữ | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 645.000 | 1.612.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Đào Phương Linh | 02/02/1999 | ĐH Nhật K2 | Ngoại ngữ | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 645.000 | 1.612.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Phạm Ngọc Long | 30/10/1999 | ĐH Nhật K3 | Ngoại ngữ | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 645.000 | 1.612.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Nguyễn Thị Vân Khánh | 31/08/1999 | ĐH ANH K3A | Ngoại ngữ | Con thương binh | 100% | 645.000 | 3.225.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Đoàn Thị Quỳnh Minh | 03/11/1999 | ĐH ANH K3B | Ngoại ngữ | Bố bị bệnh nghề nghiệp | 50% | 645.000 | 1.612.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Linh Thị Liên | 19/01/1999 | ĐH TQ K3B | Ngoại ngữ | DTTS-VC | 70% | 645.000 | 2.257.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Đinh Thành Đạt | 02/02/1999 | ĐH QLVHK3 | Văn hóa | Con bệnh binh | 100% | 645.000 | 3.225.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Trần Thị Trang | 09/01/2000 | ĐH QLVHK4 | Văn hóa | DT Tày - ĐBKK | 70% | 645.000 | 2.257.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Nguyễn Trung Hiếu | 15/02/1999 | ĐH Máy tính K3 | CNTT | Mồ côi cha | 100% | 765.000 | 3.825.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Nguyễn Trường Minh | 25/10/2000 | ĐH Máy tính K4 | CNTT | Con thương binh | 100% | 765.000 | 3.825.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Vũ Thu Huyền | 09/10/1998 | ĐH Môi trường K2 | Môi trường | Con thương binh | 100% | 645.000 | 3.225.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | **147.590.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bẩy triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn./.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Phòng CT HSSV** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (đã ký) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Trần Hữu Phưởng** |  |  |  |  |  |  |  |  |