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

 Số: 506 /QĐ - ĐHHL *Quảng Ninh, ngày 13 tháng 8 năm 2020*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với**

**sinh viên học kì II năm học 2019-2020**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG**

*Căn cứ Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018;*

*Căn cứ Thông tư Liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 28/8/1998, Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;*

*Căn cứ vào Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 về sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT;*

*Căn cứ Quyết định về việc học bổng khuyến khích học nghề số 70/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng 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; Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của trường Đại học Hạ Long;*

*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng xét thi đua, khen thưởng, học bổng của Trường ngày 30 tháng 7 năm 2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 40 (bốn mươi) sinh viên trong học kì II năm học 2019-2020 *(có danh sách kèm theo)*.

**Điều 2.** Mức học bổng/sinh viên/tháng:

- Học bổng loại khá bằng với mức học phí của từng ngành học;

- Học bổng loại giỏi cao hơn mức học bổng loại khá 50.000đồng;

- Học bổng loại xuất sắc cao hơn mức học bổng loại khá 100.000 đồng.

Thời gian hưởng học bổng khuyến khích học tập học kì II năm học 2019-2020 là 05 tháng.

**Điều 3**.Trưởng các phòng: Công tác học sinh, sinh viên; Kế hoạch - Tài chính; các khoa có sinh viên hưởng học bổng và những sinh viên 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** |

|  |
| --- |
| **DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HƯỞNG HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020***(Kèm theo Quyết định số 506/QĐ-ĐHHL ngày 13 tháng 8 năm 2020)* |
|  |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên lớp** | **ĐHT** | **ĐRL** | **Mức HB(5 tháng)** |
|
| 1 | Lê Thị Hiên | 28/08/1998 | ĐH QT khách sạn K1 | 9,72 | 91 | 4.725.000 |
| 2 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 10/11/1998 | ĐH QT khách sạn K1 | 9,37 | 85 | 4.475.000 |
| 3 | Nguyễn Thị Lơ | 22/08/1998 | ĐH QT khách sạn K1 | 9,30 | 85 | 4.475.000 |
| 4 | Phạm Thùy Dương | 25/08/1998 | ĐH QT khách sạn K1 | 9,10 | 85 | 4.475.000 |
| 5 | Trần Thu Nga | 04/02/1998 | ĐH QT khách sạn K1 | 9,09 | 85 | 4.475.000 |
| 6 | Ngô Thị Trang | 04/03/1998 | ĐH QT DVDL&LH K2A | 9,56 | 80 | 4.475.000 |
| 7 | Nguyễn Thị Tấm | 17/05/1998 | ĐH QT DVDL&LH K2A | 9,50 | 83 | 4.475.000 |
| 8 | Nguyễn Phương Lâm | 18/12/1998 | ĐH QT DVDL&LH K2A | 9,41 | 83 | 4.475.000 |
| 9 | Đoàn Hương Ly | 19/06/1997 | ĐH QT DVDL&LH K2A | 9,34 | 90 | 4.725.000 |
| 10 | Nguyễn Thị Thêm | 13/01/1998 | ĐH QT DVDL&LH K2A | 9,33 | 80 | 4.475.000 |
| 11 | Phạm Thu Thảo | 22/11/1998 | ĐH QT DVDL&LH K2A | 9,23 | 83 | 4.475.000 |
| 12 | Trịnh Trần Hải Vân | 05/10/1998 | ĐH QT DVDL&LH K2B | 9,36 | 81 | 4.475.000 |
| 13 | Trần Thị Hường | 29/01/1997 | ĐH QT DVDL&LH K2B | 9,20 | 91 | 4.725.000 |
| 14 | Nguyễn Phương Thiên | 17/10/1997 | ĐH KH máy tính K2 | 9,20 | 90 | 4.725.000 |
| 15 | Phạm Thị Thu Trang | 21/07/1997 | ĐH QL văn hóa K2 | 9,65 | 90 | 4.050.000 |
| 16 | Bùi Đức Anh | 02/11/1998 | ĐH QL văn hóa K2 | 9,57 | 95 | 4.050.000 |
| 17 | Phạm Thanh Thanh | 05/07/1998 | ĐH QL văn hóa K2 | 9,57 | 95 | 4.050.000 |
| 18 | Nguyễn Việt Đức | 30/03/1998 | ĐH QL văn hóa K2 | 8,81 | 85 | 3.800.000 |
| 19 | Nguyễn Thị Hồng | 29/11/1998 | ĐH Quản lý TN&MT K1 | 9,2 | 96 | 4.050.000 |
| 20 | Lương Viết Công | 03/03/1998 | ĐH Quản lý TN&MT K1 | 9,07 | 96 | 4.050.000 |
| 21 | Tạ Kiều Ngân | 04/12/1998 | ĐH Quản lý TN&MT K1 | 9,07 | 96 | 4.050.000 |
| 22 | Vũ Thị Huyền | 31/03/1998 | ĐH NT thủy sản K1 | 9,60 | 96 | 4.050.000 |
| 23 | Vũ Thị Thảo Phương | 23/09/1998 | ĐH NN Anh K2 | 8,58 | 93 | 3.800.000 |
| 24 | Hoàng Thị Thu Hà | 26/10/1998 | ĐH NN Anh K2 | 8,48 | 86 | 3.800.000 |
| 25 | Đỗ Thị Hương Trà | 28/03/1998 | ĐHNN Trung Quốc K2 | 9,60 | 90 | 4.050.000 |
| 26 | Đỗ Thị Yến Thoa | 21/11/1998 | ĐHNN Trung Quốc K2 | 9,33 | 92 | 4.050.000 |
| 27 | Đồng Thị Hạnh | 20/08/1998 | ĐH NN Nhật K1 | 9,29 | 90 | 4.050.000 |
| 28 | Nguyễn Thị Diễm Lệ | 01/10/1998 | ĐH NN Nhật K1 | 9,24 | 94 | 4.050.000 |
| 29 | Vũ Tùng Dương | 17/02/1995 | CĐ SP Anh K15 | 8,75 | 97 | 3.075.000 |
| 30 | Nguyễn Thùy Dung | 03/07/1998 | Tiếng Anh DL K6 | 8,44 | 86 | 3.075.000 |
| 31 | Nguyễn Hoàng Thương | 25/08/1999 | SP Văn - Địa K38 | 9,04 | 90 | 3.325.000 |
| 32 | Nguyễn Lê Thùy Trang | 06/11/1999 | CT K21 | 8,81 | 94 | 3.075.000 |
| 33 | Trần Thị Dung | 21/10/1999 | CT K21 | 8,80 | 91 | 3.075.000 |
| 34 | Lê Thị Uyên | 27/06/1999 | CM K16A | 8,45 | 88 | 3.075.000 |
| 35 | Nguyễn Minh Khuyên | 27/12/1999 | CM K16B | 8,60 | 80 | 3.075.000 |
| 36 | Phạm Bích Phương | 20/6/1999 | CM K16B | 8,58 | 78 | 2.825.000 |
| 37 | Nguyễn Thị Hoài Hương | 23/7/1999 | CM K16B | 8,53 | 80 | 3.075.000 |
| 38 | Trần Thảo Chi | 16/9/1998 | CM K16B | 8,53 | 80 | 3.075.000 |
| 39 | Nguyễn Thu Hương | 03/11/1995 | CM K16B | 8,4 | 80 | 3.075.000 |
| 40 | Ngô Thị Ngọc Oanh | 29/7/1997 | CM K16B | 8,38 | 84 | 3.075.000 |
|  | **Cộng:** |  |  |  |  | **156.500.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng./.** |