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

Số: 280 /QĐ - ĐHHL *Quảng Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2019*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Thực hiện chế độ bồi dưỡng nghề đôi với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù của Trường Đại học Hạ Long**

**học kỳ I năm học 2018-2019**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG**

Căn cứ Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật;

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

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hạ Long ban hành theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHHL ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng 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 bồi dưỡng nghề đối với 81 (tám mươi mốt) học sinh của Khoa Nghệ thuật học kì I năm học 2018-2019 (có danh sách kèm theo).

**Điều 2.** Mức bồi dưỡng nghề/học sinh/tháng: bằng 40% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng là 214.000 đồng.

Thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng nghề học kỳ I năm học 2018-2019 là 05 tháng.

**Điều 3**. Trưởng các phòng: Công tác HSSV; Kế hoạch tài chính; Trưởng khoa Nghệ thuật và 81 học sinh có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - BGH ( báo cáo);  - Như Điều 3 (thực hiện);  - Lưu VT, CTHSSV. | | | | **KT. HIỆU TRƯỞNG**  **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**  **(đã ký)**  **Trần Trung Vỹ** | | | | |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG | | | |  |  | |  |  |  |  | |
| **DANH SÁCH BỒI DƯỠNG NGHỀ ĐỐI VỚI HSSV CÁC MÔN NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VÀ ĐẶC THÙ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019** | | | | | | | | | | | |
| *(Kèm theo Quyết định số: 280 /QĐ-ĐHHL, ngày 13 tháng 5 năm 2019)* | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| **STT** | **Họ và** | | **tên** | **Ngày sinh** | **Lớp** | | **Mức HB toàn phần (đ/tháng)** | **Mức  ưu đãi** | **Mức Bồi dưỡng nghề (đ/tháng)** | **Thành tiền (Mức BD nghề x 5 tháng)** | |
| 1 | Chu Thị Thanh | | Dung | 03/09/2001 | TC Múa K8 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 2 | Vũ Thị Thu | | Huyền | 25/05/2002 | TC Múa K8 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 3 | Lê Thị Thu | | Hường | 07/10/2000 | TC Múa K8 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 4 | Lê Khánh | | Ly | 14/12/2000 | TC Múa K8 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 5 | Hoàng Thảo | | My | 21/10/2002 | TC Múa K8 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh | | Nga | 05/09/1999 | TC Múa K8 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 7 | Nguyễn Linh | | Chi | 16/10/2003 | TC Múa K9 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 8 | Nguyễn Thị Thu | | Linh | 10/09/2000 | TC Múa K9 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 9 | Vũ Thị Mai | | Linh | 26/11/2002 | TC Múa K9 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 10 | Nguyễn Phương | | Thảo | 03/11/2004 | TC Múa K9 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 11 | Du Thị Thu | | Trang | 29/11/2003 | TC Múa K9 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 12 | Phan Ngân | | Hạnh | 30/08/2003 | TC Múa K9 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 13 | Ngô Kiều | | Anh | 31/12/2002 | TC Múa K10 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 14 | Nguyễn Đỗ Vân | | Giang | 16/03/2005 | TC Múa K10 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 15 | Đỗ Thùy | | Linh | 26/09/2001 | TC Múa K10 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 16 | Huỳnh Khánh | | Linh | 08/09/2004 | TC Múa K10 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 17 | Nguyễn Hà | | Linh | 16/06/2005 | TC Múa K10 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 18 | Nguyễn Phương | | Linh | 30/08/2005 | TC Múa K10 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 19 | Đạng Huyền Khánh | | Ly | 14/10/2004 | TC Múa K10 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 20 | Đỗ Quỳnh Hồng | | Ngọc | 30/11/2006 | TC Múa K10 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 21 | Bùi Thị Thu | | Thảo | 19/10/2003 | TC Múa K10 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 22 | Lê Phương | | Thảo | 09/06/2002 | TC Múa K10 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 23 | Đồng Minh | | Thư | 18/02/2005 | TC Múa K10 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 24 | Phạm Thị Minh | | Thư | 23/01/2004 | TC Múa K10 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 25 | Phạm Huyền | | Trang | 17/01/2004 | TC Múa K10 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 26 | Nguyễn Diệu | | Anh | 12/11/2006 | TC Múa K11 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 27 | Phan Lâm | | Diễm | 04/04/2007 | TC Múa K11 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 28 | Nguyễn Thùy | | Dương | 25/02/2007 | TC Múa K11 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 29 | Nguyễn Hương | | Giang | 18/03/2007 | TC Múa K11 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 30 | Vũ Gia | | Khánh | 02/09/2009 | TC Múa K11 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 31 | Nguyễn Hồng | | Lam | 23/09/2007 | TC Múa K11 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 32 | Lê Quỳnh Giao | | Linh | 28/12/2006 | TC Múa K11 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 33 | Nguyễn Hồng | | Minh | 29/03/2006 | TC Múa K11 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 34 | Đinh Yến | | Nhi | 27/05/2007 | TC Múa K11 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 35 | Vi Diệp | | Thương | 21/05/2007 | TC Múa K11 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 36 | Bùi Kiều | | Trang | 27/12/2006 | TC Múa K11 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 37 | Phạm Thảo | | Trân | 25/03/2006 | TC Múa K11 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 38 | Vũ Thu | | Trang | 10/02/2008 | TC Múa K11 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 39 | Đào Hồng | | Hạnh | 04/02/2001 | TC Nhạc Cụ K10 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 40 | Đào Thị Khánh | | Ly | 24/10/2002 | TC Nhạc Cụ K10 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 41 | Phạm Tiến | | Trung | 14/11/2001 | TC Nhạc Cụ K10 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 42 | Ngô Quang | | Tùng | 01/10/2002 | TC Nhạc Cụ K10 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 43 | Trần Nam | | Chinh | 05/11/2003 | TC Nhạc Cụ K11 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 44 | Phạm Diễm | | Quỳnh | 08/12/2004 | TC Nhạc Cụ K11 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 45 | Trần Thùy | | Anh | 30/07/2003 | TC Nhạc Cụ K12 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 46 | Trương Công | | Chiêu | 06/01/2003 | TC Nhạc Cụ K12 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 47 | Nguyễn Thị Hương | | Duyên | 16/12/2005 | TC Nhạc Cụ K13 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 48 | Bế Thu | | Huyền | 03/07/2002 | TC Nhạc Cụ K13 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 49 | Vũ Trọng | | Huynh | 11/06/2000 | TC Nhạc Cụ K13 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 50 | Trần Đình Quốc | | Khánh | 02/09/2003 | TC Nhạc Cụ K13 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 51 | Ngô Thị Ngọc | | Mai | 27/10/2005 | TC Nhạc Cụ K13 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 52 | Lê Như | | Ngọc | 02/10/2006 | TC Nhạc Cụ K13 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 53 | Nguyễn Lan | | Nhi | 20/07/2005 | TC Nhạc Cụ K13 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 54 | Đỗ Văn | | Nhuận | 09/07/2000 | TC Nhạc Cụ K13 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 55 | Trần Minh | | Thu | 12/06/2006 | TC Nhạc Cụ K13 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 56 | Nguyễn Cẩm | | Trang | 04/08/2001 | TC Nhạc Cụ K13 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 57 | Nguyễn Quang | | Hưng | 12/10/2003 | TC Nhạc cụ K13 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 58 | Ngô phương | | Anh | 31/05/2004 | TC Nhạc Cụ K14 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 59 | Nguyễn Trần Huệ | | Chi | 07/07/2008 | TC Nhạc Cụ K14 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 60 | Trần Phạm Ánh | | Dương | 10/10/2006 | TC Nhạc Cụ K14 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 61 | Vũ Khánh | | Hòa | 10/06/2006 | TC Nhạc Cụ K14 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 62 | Nguyễn Gia | | Linh | 26/05/2002 | TC Nhạc Cụ K14 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 63 | Đỗ Thị Quỳnh | | Như | 14/01/2002 | TC Nhạc Cụ K14 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 64 | Tạ Thị Huyền | | Trang | 15/08/2002 | TC Nhạc Cụ K14 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 65 | Từ | | Huy | 08/08/2002 | TC Nhạc Cụ K14 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 66 | Hứa Lê Thùy | | Anh | 06/09/2003 | TC Nhạc Cụ K14 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 67 | Nguyễn Thị Huyền | | Chi | 28/10/2003 | TC Nhạc cụ K14 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 68 | Lê Quỳnh | | Anh | 26/09/2006 | TC Nhạc Cụ K15 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 69 | Đoàn Quang | | Bình | 04/04/1996 | TC Nhạc Cụ K15 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 70 | Phạm Hải | | Đăng | 31/10/2007 | TC Nhạc Cụ K15 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 71 | Quách Bùi Ngọc | | Diệp | 09/06/2007 | TC Nhạc Cụ K15 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 72 | Ngô Vương Anh | | Đức | 01/10/2001 | TC Nhạc Cụ K15 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 73 | Đồng Anh | | Dũng | 08/07/2007 | TC Nhạc Cụ K15 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 74 | Tạ Tiến | | Dũng | 25/07/2006 | TC Nhạc Cụ K15 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 75 | Phạm Ngọc | | Huyền | 16/11/2006 | TC Nhạc Cụ K15 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 76 | Trần Thị Thu | | Huyền | 24/03/2002 | TC Nhạc Cụ K15 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 77 | Nguyễn Thảo | | My | 11/02/2006 | TC Nhạc Cụ K15 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 78 | Lê Thị Hà | | My | 06/04/2008 | TC Nhạc Cụ K15 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 79 | Phạm Quỳnh | | Như | 06.02.2007 | TC Nhạc Cụ K15 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 80 | Đồng Anh | | Thơ | 28/12/2007 | TC Nhạc Cụ K15 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| 81 | Trần Hoài | | Thương | 20/10/2007 | TC Nhạc Cụ K15 | | 535.000 | 40% | 214.000 | 1.070.000 | |
| **Cộng:** | | | |  |  | |  |  | **86.670.000** | | |
| **Số tiền bằng chữ: Tám mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn./.** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  | | |  | | **PHÒNG CÔNG TÁC HSSV** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | | (đã ký) | | |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  | | |  | | **Trần Hữu Phưởng** | | | | | | |