QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019
Điều 1 - Theo hình thức xét học bạ Trung học phổ thông (Bổ sung hồ sơ giả qua bưu điện)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019
HỌC VIỆN CÂN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1878/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-BGDDT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động đào tạo đại học từ năm học 2016-2017;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDDT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy”; sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 02/2019/TT-BGDDT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-HVCB ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-HVCB ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019;

Theo đề nghị của Trường ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 2. Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Noi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Giám đốc;
- Website;
- Lưu: VT, QLDTH

SIGH TO:

HỌC VIỆN
CÂN BỘ
TP. HỒ CHÍ MINH

PHÓ GIÁM ĐỐC
PGS.TS. Đinh Phương Duy
<table>
<thead>
<tr>
<th>STK</th>
<th>Mã số</th>
<th>Họ tên</th>
<th>Ngày sinh</th>
<th>Điểm(mon 1)</th>
<th>Điểm(mon 2)</th>
<th>Điểm(mon 3)</th>
<th>Điểm TCC</th>
<th>Điểm NT</th>
<th>Ghi chú</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>1900074</td>
<td>Đặng Thị Thu Ngân</td>
<td>29/08/2001</td>
<td>7,47</td>
<td>8,07</td>
<td>7,33</td>
<td>22,87</td>
<td>23,37</td>
<td>Chính trị học</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1900650</td>
<td>Vũ Lê Thị Tâm</td>
<td>13/02/2001</td>
<td>6,43</td>
<td>7,67</td>
<td>7,50</td>
<td>21,60</td>
<td>22,35</td>
<td>Chính trị học</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1900584</td>
<td>Phạm Trung Kiên</td>
<td>10/01/2001</td>
<td>7,57</td>
<td>7,13</td>
<td>8,03</td>
<td>22,73</td>
<td>23,23</td>
<td>Công tác xã hội</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1900091</td>
<td>Trần Thị Thu Ngân</td>
<td>03/04/2001</td>
<td>6,30</td>
<td>7,00</td>
<td>7,90</td>
<td>22,45</td>
<td>21,20</td>
<td>Công tác xã hội</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>1801612</td>
<td>Phạm Minh Anh</td>
<td>29/03/2001</td>
<td>8,13</td>
<td>8,53</td>
<td>8,73</td>
<td>25,39</td>
<td>25,39</td>
<td>Luật</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>1900600</td>
<td>Lê Thị Diễm</td>
<td>07/07/2001</td>
<td>8,97</td>
<td>8,50</td>
<td>8,73</td>
<td>26,20</td>
<td>26,95</td>
<td>Luật</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>1900233</td>
<td>Nguyễn Văn Hoàng</td>
<td>10/02/2001</td>
<td>8,37</td>
<td>8,70</td>
<td>8,93</td>
<td>26,00</td>
<td>26,25</td>
<td>Luật</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>1900686</td>
<td>Nguyễn Thị Kim Ngân</td>
<td>22/02/2001</td>
<td>8,13</td>
<td>8,87</td>
<td>8,57</td>
<td>25,57</td>
<td>25,82</td>
<td>Luật</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>1900110</td>
<td>Phạm Hồng Sơn</td>
<td>19/06/2000</td>
<td>8,03</td>
<td>9,07</td>
<td>8,47</td>
<td>25,57</td>
<td>25,82</td>
<td>Quản lý Nhà nước</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>1900282</td>
<td>Nguyễn Thị Y Nguyễn</td>
<td>19/04/2001</td>
<td>7,27</td>
<td>7,57</td>
<td>8,40</td>
<td>23,24</td>
<td>23,99</td>
<td>Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>1900670</td>
<td>Nguyễn Thị Tấn Tài</td>
<td>04/08/2001</td>
<td>6,93</td>
<td>7,40</td>
<td>8,87</td>
<td>23,20</td>
<td>23,45</td>
<td>Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>1900050</td>
<td>Phạm Quốc Trì</td>
<td>21/03/2001</td>
<td>7,20</td>
<td>8,30</td>
<td>7,93</td>
<td>23,43</td>
<td>23,68</td>
<td>Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>1900702</td>
<td>Trần Thành Trung</td>
<td>09/12/2000</td>
<td>6,93</td>
<td>7,60</td>
<td>8,57</td>
<td>23,10</td>
<td>23,60</td>
<td>Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tổng cộng: 13 thí sinh