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

Số: 664 /QĐ-ĐHHL *Quảng Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2022*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc xóa tên học sinh sinh viên**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG**

*Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;*

*Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc ban hành Quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng;*

*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 416/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Uỷ ban nhân tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hạ Long;*

*Theo đề nghị của Trưởng Phòng Công tác Chính trị, Quản lý và Hỗ trợ sinh viên.*

*ơ*

**ơ**

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Xoá tên khỏi danh sách các lớp đối với 13 (mười ba) học sinh, sinh viên.

(có danh sách kèm theo).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng Công tác Chính trị, Quản lý và Hỗ trợ sinh viên; Đào tạo; Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Kế hoạch - Tài chính; Lãnh đạo các khoa: Du lịch, Ngoại ngữ, Văn hóa và những học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:*  - BGH (để báo cáo);  - Như điều 2 (thực hiện);  - Lưu: VT, CTCTHTQLSV. | **KT. HIỆU TRƯỞNG**  **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**  **Phan Thị Huệ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANH SÁCH HSSV XÓA TÊN RA KHỎI DANH SÁCH CÁC LỚP** | | | | | | | | | | |
| *(Kèm Theo Quyết định số:664 /QĐ-ĐHHL, ngày 28 tháng 7 năm 2022)* | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | | **Giới tính** | **TĐ** | | **Lớp** | | **Khoa** | **Lý do** |
| 1 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 14/11/2001 | | Nam | ĐH | | QT NH&DVAU K2A | | Du lịch | Bỏ học |
| 2 | Vũ Thị Ly | 20/05/2002 | | Nữ | CĐ | | QT DVDL và Lữ hành K13A | | Du lịch | Bỏ học |
| 3 | Lại Lê Hoàng Chính | 17/03/2002 | | Nam | CĐ | | QT DVDL và Lữ hành K13B | | Du lịch | Bỏ học |
| 4 | Vũ Thùy Linh | 22/11/2003 | | Nữ | ĐH | | QT DVDL& LH K7A | | Du lịch | Bỏ học |
| 5 | Nguyễn Bích Ngọc | 21/11/2003 | | Nữ | ĐH | | QT DVDL& LH K7C | | Du lịch | Bỏ học |
| 6 | Vi Thị Sen | 19/05/2003 | | Nữ | ĐH | | QT Khách sạn K6C | | Du lịch | Bỏ học |
| 7 | Vũ Thành Nam | 16/09/2003 | | Nam | ĐH | | QT NH&DVAU K4B | | Du lịch | Bỏ học |
| 8 | Tạ Duy Chiến | 25/05/2003 | | Nam | ĐH | | Quản lý Văn hóa K7 | | Văn hóa | Bỏ học |
| 9 | Vũ Ngọc Hạnh Duyên | 25/04/2003 | | Nữ | ĐH | | Quản lý Văn hóa K7 | | Văn hóa | Bỏ học |
| 10 | Vũ Anh Quân | 17/01/2003 | | Nam | ĐH | | Quản lý Văn hóa K7 | | Văn hóa | Bỏ học |
| 11 | Niịnh Thị Thu Thủy | 06/09/2003 | | Nữ | ĐH | | Quản lý Văn hóa K7 | | Văn hóa | Bỏ học |
| 12 | Ngô Thùy Linh | 21/05/2003 | | Nữ | ĐH | | Ngôn ngữ Anh K7C | | Ngoại ngữ | Xin RHS |
| 13 | Cao Thị Hương Giang | 19/05/2003 | | Nữ | ĐH | | Ngôn ngữ Trung Quốc K7C | | Ngoại ngữ | Xin RHS |
|  | **Ấn định danh sách có 13 HSSV./.** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |