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

Số: 279/QĐ - ĐHHL *Quảng Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2019*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo**

**học kỳ II năm học 2018-2019**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG**

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên bộ Giáo dục và đào tạo-Bộ Tài chính; Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

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 chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo học kì II năm học 2018-2019 cho 06 (sáu) sinh viên (có danh sách kèm theo).

**Điều 2.** Mức hỗ trợ/sinh viên/tháng: bằng 60% mức lương cơ sở là 834.000 đồng.

Thời gian hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập học kì II năm học 2018 – 2019 là 05 tháng.

**Điều 3**. Trưởng các phòng: Công tác HSSV, Kế hoạch - Tài chính; các khoa có sinh viên được hưởng chế độ và những 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 HƯỞNG HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(Kèm theo quyết định số: 279 /ĐHHL, ngày 13 tháng 5 năm 2019)* | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stt** | **Họ và** | **tên** | **Ngày sinh** | **Lớp** | **Đối tượng** | **Mức hỗ trợ/tháng** | **Mức hỗ trợ/kỳ (5 tháng)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đặng Thị | Thơm | 20/06/1998 | Ng ng T. Quốc K2 | DT Dao, nghèo | 834.000 | 4.170.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Triệu Thị Diệu | Oanh | 14/03/1999 | QTDVDL&LHK3C | DT Sán dìu, cận nghèo | 834.000 | 4.170.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sầm Thị | Vân | 24/07/1998 | Ng ng T Quốc K2 | DT Nùng, nghèo | 834.000 | 4.170.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | La Nhật | Linh | 10/05/1999 | Ngôn ngữ TQ K3B | DT Sán chỉ, hộ nghèo | 834.000 | 4.170.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chíu Thị | Ba | 13/08/1995 | ĐH QLVHK1B | DT Dao, cận nghèo | 834.000 | 4.170.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Vi Thị | Nhung | 03/06/1998 | CM K15B | DT Sán chỉ, cận nghèo | 834.000 | 4.170.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cộng** | |  |  |  |  | **25.020.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bằng chữ: Hai mươi năm triệu không trăm hai mươi nghìn đồng chẵn./.** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | **Phòng CT HSSV** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (đã ký) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | **Trần Hữu Phưởng** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |