|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ĐẠI HỌC HUẾ**TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT** |  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /QĐ ĐHL |  |  *Thừa Thiên Huế, ngày tháng 11 năm 2017* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc xét hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm học 2017 - 2018**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT**

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của 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 Hướng dẫn số 101/HD-ĐHH ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế hướng dẫn thực hiện 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 345/QĐ-ĐHH ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật;

 Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác sinh viên,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho **59** sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gồm những sinh viêncó tên sau: *(có danh sách sinh viên kèm theo)*

**Điều 2*.*** Các ông (bà): Trưởng phòng Công tác sinh viên, Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị trực thuộc và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** * Như Điều 2;
* Website;
* Lưu: VT,CTSV.
 | **HIỆU TRƯỞNG** **Đoàn Đức Lương** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ĐẠI HỌC HUẾ**TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT** |  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH**

**Sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017 - 2018**

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHL ngày tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng)*

| **STT** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Lớp, khóa** | **Mức hỗ trợ (đ)** | **Số tháng hỗ trợ** | **Tổng tiền (đ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pơ Loong La Ôn | **Ka** | 21/11/1995 | Luật K38 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 2 | Mạc Thị | **Huyền** | 05/07/1996 | LKT K38 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 3 | Nguyễn Thị | **Thêm** | 20/01/1996 | LKT K38 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 4 | H - Liết - | **Byă** | 16/09/1997 | Luật K39 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 5 | Trần Thị | **Chầng** | 27/07/1997 | Luật K39 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 6 | Hồ Thị | **Giang** | 15/05/1997 | Luật K39 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 7 | Lò Văn | **Linh** | 28/01/1997 | Luật K39 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 8 | Đinh Hồng | **Nghĩa** | 25/02/1997 | Luật K39 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 9 | Hồ Văn | **Nhớ** | 22/06/1997 | Luật K39 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 10 | Hồ Thị | **Nhơn** | 30/07/1997 | Luật K39 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 11 | Đinh Thị | **Trang** | 10/10/1997 | Luật K39 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 12 | Lục Đăng | **Quyến** | 02/06/1997 | Luật K39 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 13 | AVô | **ABôm** | 01/01/1995 | Luật K40 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 14 | Trần Thị | **Cam** | 28/08/1996 | Luật K40 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 15 | Hồ Văn | **Cháu** | 26/03/1998 | Luật K40 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 16 | K Ring | **Hươn** | 01/04/1994 | Luật K40 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 17 | Phùng Hoa Kim | **Huệ** | 21/04/1994 | Luật K40 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 18 | Hồ Văn | **Kiểm** | 15/03/1991 | Luật K40 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 19 | Cầm Thị | **Lan** | 05/12/1998 | Luật K40 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 20 | Rmah H' | **Nhang** | 05/03/1998 | Luật K40 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 21 | Hồ Văn | **Thích** | 08/09/1998 | Luật K40 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 22 | Bế Thị Thủy | **Tiên** | 21/01/1998 | Luật K40 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 23 | Vũ Xuân | **Chất** | 27/05/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 24 | Nguyễn Thị | **Chiêu** | 10/10/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 25 | Hồ Thị Xuân | **Diệu** | 21/03/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 26 | Hồ Văn | **Đạo** | 04/12/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 27 | Ksor | **H'phước** | 20/12/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 28 | Mai Thế | **Hợp** | 16/06/1998 | LKT K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 29 | Hồ Thị Thu | **Hằng** | 19/07/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 30 | Ka | **Hiệu** | 01/03/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 31 | Hồ Thị | **Học** | 26/01/1998 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 32 | Dương Thị | **Hương** | 14/05/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 33 | Hồ Thị | **Nga** | 30/11/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 34 | Hồ Thị | **Ngã** | 03/04/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 35 | Hồ Văn | **Ngấn** | 29/03/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 36 | Blúp | **Quân** | 15/02/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 37 | La O Thị | **Quý** | 12/07/1998 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 38 | Hồ Thị | **Quýt** | 18/08/1998 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 39 | Nguyễn Văn | **Sỹ** | 14/05/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 40 | Siu | **Te** | 11/10/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 41 | Long Thị | **Thảo** | 02/07/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 42 | Kpá Hờ | **Thẩm** | 27/06/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 43 | Phạm Thị | **Thập** | 14/12/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 44 | Nguyễn Văn | **Thợ** | 30/04/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 45 | Đinh Thị | **Thu** | 10/12/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 46 | Phạm Thị | **Thuận** | 01/06/1998 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 47 | Hồ Thị | **Tiên** | 07/05/1998 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 48 | Hồ Thị | **Trang** | 19/11/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 49 | Nguyễn Thị Phương | **Trinh** | 14/10/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 50 | Rơ Châm | **Trinh** | 05/08/1997 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 51 | Alung | **Ức** | 28/03/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 52 | Phú Bình | **Yên** | 05/01/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 53 | Đặng Minh | **An** | 20/06/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 54 | Hồ Thị | **Trang** | 18/10/1999 | Luật K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 55 | A Moong | **Hân** | 23/10/1994 | LKT K39 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 56 | Kpă | **Huyên** | 30/04/1999 | LKT K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 57 | Phan Vĩnh | **Long** | 22/12/1998 | LKT K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 58 | Hồ Thị | **Muôn** | 12/11/1998 | LKT K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |
| 59 | Hoàng Tiến | **Phúc** | 14/05/1999 | LKT K41 | 747,600 | 5 | 3,738,000 |

*\* Danh sách này gồm có 59 sinh viên*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **HIỆU TRƯỞNG** **Đoàn Đức Lương** |