|  |  |
| --- | --- |
| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR**Số: /QĐ-YDP  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc khen thưởng sinh viên có thành tích trong học tập, rèn luyện**

**Học kỳ I, năm học 2017 – 2018**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR**

Căn cứ Thông tư Số 46/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-LĐTBXH ngày 08/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội về thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur;

Căn cứ Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Lao Động Thương Binh và Xã Hội về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường trung cấp, trường cao đẳng;

Căn cứ kết quả xét thi đua, khen thưởng cá nhân học sinh, sinh viên học kỳ I năm học 2017- 2018 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Khen thưởng cấp học bổng khuyến khích học kỳ I năm học 2017 – 2018 cho 62 sinh viên khóa 09 của Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đã có thành tích cao trong học tập, rèn luyện đạt điểm trung bình chung từ 8.0 trở lên và chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập và hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí đúng thời hạn theo thông báo nhà trường *(Có danh sách kèm theo).*

**Điều 2.** Mỗi sinh viên đạt tiêu chí trên được trao tặng học bổng trị giá 2.000.000 đồng, cùng Giấy khen của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.

**Điều 3.**  Các ông, bà Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên; Trưởng các ban liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như Điều 3 (để thực hiện);- Bộ phận cán bộ, giáo viên (để biết);- Phòng Đào tạo (để thi hành)- Lưu: VT, PĐT. | **HIỆU TRƯỞNG****TS. BS Nông Thị Tiến** |

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN**

**NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KÌ I**

**NĂM HỌC 2017 – 2018**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-YDP ngày tháng năm 2018)*

*(Danh hiệu HSSV Giỏi: 2.000.000 đ/sv)*

| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **MÃ SV** | **NGÀY SINH** | **LỚP** | **ĐIỂM TB** | **XẾP LOẠI** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỗ Nhật Quỳnh | I0930262 | 07/12/1999 | IDS0903 | 8.2 | Giỏi |
| 2 | Lưu Thị Trang | I0930186 | 15/01/1999 | IDS0904 | 8.2 | Giỏi |
| 3 | Nguyễn Thị Huyền Trang | I0930197 | 24/01/1999 | IDS0904 | 8.6 | Giỏi |
| 4 | Lê Thị Quỳnh Giang | I0930354 | 15/05/1998 | IDS0905 | 8.0 | Giỏi |
| 5 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | I0930366 | 15/02/1977 | IDS0905 | 8.1 | Giỏi |
| 6 | Nguyễn Thu Thảo | I0930357 | 31/12/1999 | IDS0905 | 8.2 | Giỏi |
| 7 | Nguyễn Thị Yến | I0930181 | 15/01/1999 | IĐD0902 | 8.4 | Giỏi |
| 8 | Nguyễn Quan Huy | T0930145 | 23/03/1999 | TDS0902 | 8.3 | Giỏi |
| 9 | Nguyễn Thị Bình Phước | T0930273 | 07/03/1999 | TDS0906 | 8.1 | Giỏi |
| 10 | Lâm Hoàng Em  | T0930609 | 01/01/1999 | TDS0907 | 8.1 | Giỏi |
| 11 | Trương Gia Huy | T0930467 | 17/04/1999 | TDS0907 | 8.3 | Giỏi |
| 12 | Phan Thị Mỹ Nữ | T0930625 | 02/09/1999 | TDS0909 | 8.1 | Giỏi |
| 13 | Đinh Thị Thanh Trúc | T0930605 | 06/12/1998 | TDS0909 | 8.4 | Giỏi |
| 14 | Nguyễn Thị Phương | T0930253 | 28/11/1999 | TXN0901 | 8.1 | Giỏi |
| 15 | Đặng Thị Giang | M0930616 | 15/03/1999 | MDS0904 | 8.0 | Giỏi |
| 16 | Nguyễn Văn Đức | M09301746 | 14/08/1999 | MDS0913 | 8.2 | Giỏi |
| 17 | Trần Thị Ngọc Hà | M09301701 | 28/10/1998 | MDS0913 | 8.2 | Giỏi |
| 18 | Nguyễn Thảo Nhi | M09301694 | 13/11/1999 | MDS0913 | 8.2 | Giỏi |
| 19 | Nguyễn Phương Anh | M09301767 | 28/07/1999 | MDS0914 | 8.0 | Giỏi |
| 20 | Nguyễn Trần Thảo Dung | M0930979 | 16/08/1999 | MĐD0904 | 8.0 | Giỏi |
| 21 | Phạm Thanh Thủy | M0930772 | 12/02/1999 | MĐD0904 | 8.1 | Giỏi |
| 22 | Lê Thị Hà | M09301733 | 28/01/1999 | MĐD0906 | 8.5 | Giỏi |
| 23 | Trần Kim Huệ | M09301899 | 10/12/1993 | MĐD0906 | 8.0 | Giỏi |
| 24 | Trần Kim Ngân | M09301816 | 10/11/1998 | MĐD0906 | 8.0 | Giỏi |
| 25 | Thái Khương Bình | M0930695 | 23/10/1998 | MXN0903 | 8.2 | Giỏi |
| 26 | Lê Vân Anh | M09301616 | 26/04/1999 | MXN0905 | 8.0 | Giỏi |
| 27 | Lê Thị Ngọc Diễm | M09301587 | 19/03/1999 | MXN0905 | 8.1 | Giỏi |
| 28 | Đặng Thị Thư | M09301330 | 27/12/1998 | MXN0905 | 8.3 | Giỏi |
| 29 | Hồ Ngọc Bích | B0930162 | 04/02/1999 | BDS0902 | 8.0 | Giỏi |
| 30 | Nguyễn Thị Minh Phương | B0930156 | 05/05/1999 | BDS0902 | 8.0 | Giỏi |
| 31 | Dương Thị Thu Trang | B0930121 | 21/11/1999 | BDS0902 | 8.3 | Giỏi |
| 32 | Trình Nhất Trọng | B0930153 | 28/06/1999 | BDS0902 | 8.0 | Giỏi |
| 33 | Trương Thị Kim Chi | B0930197 | 23/07/1999 | BDS0903 | 8.0 | Giỏi |
| 34 | Y Êm | B0930263 | 26/03/1999 | BDS0903 | 8.0 | Giỏi |
| 35 | Nguyễn Thị Hương Giang | B0930255 | 28/11/1998 | BDS0903 | 8.2 | Giỏi |
| 36 | Y Liên | B0930262 | 19/09/1999 | BDS0903 | 8.3 | Giỏi |
| 37 | Hồ Minh Châu | C0930139 | 10/02/1994 | CDS09.02 | 8.0 | Giỏi |
| 38 | Nguyễn Thị Hồng Đào  | C0930138 | 16/08/1999 | CDS09.02 | 8.3 | Giỏi |
| 39 | Trần Thị Yến Ly | C0930161 | 11/11/1999 | CDS09.02 | 8.0 | Giỏi |
| 40 | Triệu Thị Lê  | C0930141 | 16/12/1998 | CDS09.01 | 8.1 | Giỏi |
| 41 | Lê Thị Ngọc Ánh | C0930334 | 31/03/1999 | CDS09.04 | 8.0 | Giỏi |
| 42 | Nguyễn Thị Kim Điệp | C0930395 | 29/05/1999 | CDS09.04 | 8.0 | Giỏi |
| 43 | Trương Thị Mỹ Hằng | C0930390 | 29/08/1999 | CDS09.04 | 8.3 | Giỏi |
| 44 | Phạm Gia Kỳ | C0930637 | 01/02/1999 | CDS09.04 | 8.5 | Giỏi |
| 45 | Hoàng Ngọc Khánh Linh | C0930335 | 23/10/1999 | CDS09.04 | 8.0 | Giỏi |
| 46 | Vũ Thị Thanh Thúy | C0930806 | 23/02/1999 | CDS09.08 | 8.1 | Giỏi |
| 47 | Lê Hồng Vy | C0930554 | 18/07/1999 | CDS09.05 | 8.0 | Giỏi |
| 48 | Nguyễn Dương Hòa | C0930621 | 22/07/1999 | CDS09.06 | 8.3 | Giỏi |
| 49 | Hoàng Thị Hương | C0930678 | 14/03/1998 | CDS09.06 | 8.1 | Giỏi |
| 50 | Vũ Thị Hường | C0930613 | 11/02/1999 | CDS09.06 | 8.2 | Giỏi |
| 51 | Lộc Thị Lễ | C0930633 | 27/03/1998 | CDS09.06 | 8.4 | Giỏi |
| 52 | Lê Thị Phương Linh | C0930596 | 12/02/1999 | CDS09.06 | 8.1 | Giỏi |
| 53 | Trần Thị Luyên | C0930614 | 10/05/1999 | CDS09.06 | 8.5 | Giỏi |
| 54 | Phan Thị Bích Hằng | C0930051 | 04/11/1999 | CĐD0901 | 8.0 | Giỏi |
| 55 | Huỳnh Thị Mai Trinh | C0930774 | 24/09/1999 | CĐD0901 | 8.0 | Giỏi |
| 56 | Nguyễn Thị Hằng | C0930650 | 27/06/1999 | CĐD0902 | 8.3 | Giỏi |
| 57 | Phan Thị Mộng Kiều | C0930071 | 22/11/1999 | CXN0901 | 8.2 | Giỏi |
| 58 | Chamaléa Thị Nhiên | C0930014 | 18/11/1998 | CXN0901 | 8.1 | Giỏi |
| 59 | Lữ Ngọc Minh Châu | C0930384 | 21/12/1999 | CXN0902 | 8.1 | Giỏi |
| 60 |  Nguyễn Lan Duy | C0930626 | 01/01/1999 | CXN0902 | 8.0 | Giỏi |
| 61 | Nguyễn Thị Thắm | C0930271 | 15/06/1997 | CDS09.02 | 8.6 | Giỏi |
| 62 | Phạm Ngọc Anh | H0930189 | 12/04/1999 | HDS0903 | 8.2 | Giỏi |

*(Ấn định danh sách có 62 sinh viên ./.)*

 *Hà Nội, ngày tháng năm 2018*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **HIỆU TRƯỞNG** **TS. BS Nông Thị Tiến** |