ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Số:. …/QĐ-CĐCN* *Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2014*

**QUYẾT ĐỊNH**

**“ V/v Miễn, giảm học phí HKI-NH 2014-2015 ”**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Nghị định 32/CP ngày 4/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ trực thuộc Đại học Đà nẵng.

- Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015.

- Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015.

- Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-ĐHĐN ngày 27/02/2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng tiếp tục nhiệm kỳ 2010 – 2015.

- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác Học sinh, Sinh viên.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay quyết định miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2014 – 2015 cho 116 HS-SV trong đó:

+ 110 HSSV được miễn 100% học phí

+ 06 HSSV được giảm 50% học phí

(Danh sách đính kèm)

**Điều 2**: Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác HSSV, Kế toán trưởng, Trưởng các Khoa, các bộ phận liên quan và HSSV có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

**HIỆU TRƯỞNG**

*Nơi nhận:*

- ĐHĐN (báo cáo)

- Như điều 2

- Lưu VT, Phòng CTHSSV

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HK I - NH 2014 - 2015** | | | | | | | | |
| ***(Ban hành kèm theo quyết định số /QĐ-CĐCN ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng)*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tt** | **Mã sinh viên** | **Họ Tên** |  | **Ngày sinh** | **Lớp** | **Chế độ ƯT** | **Miễn,giảm** | **Ghi chú** |
| 1 | 131250542101 | Nguyễn Thị Phước | An | 15/01/1995 | 13HQ1 | TB3/4 | 100% |  |
| 2 | 121250632202 | Đặng Ngọc | Anh | 29/05/1992 | 12XC2 | BB1/3 | 100% |  |
| 3 | 121250642101 | Nguyễn Đức | Anh | 10/12/1992 | 12XD1 | TB4/4 | 100% |  |
| 4 | 131250722201 | Phạm Ngọc | Anh | 13/09/1994 | 13MT2 | TB3/4 | 100% |  |
| 5 | 141250532266 | Nguyễn Minh | ánh | 11/04/1996 | 14T2 | BB2/3 | 100% |  |
| 6 | 131250652156 | Nhan Ngọc | Bình | 06/09/1993 | 13KT1 | TB1/4(Cha nuôi) | 100% |  |
| 7 | 101250521188 | Phạm Văn | Công | 20/12/1987 | 10DT1 | BB2/3 | 100% |  |
| 8 | 141250532410 | Nguyễn Đình | Công | 29/07/1996 | 14T4 | TB4/4 | 100% |  |
| 9 | 121250632109 | Trương Công | Cường | 11/01/1994 | 12XC1 | TB4/4 | 100% |  |
| 10 | 121250662183 | Hồ Xuân | Đang | 15/03/1991 | 12QX1 | DTộc-HN | 100% |  |
| 11 | 121250432104 | Nguyễn Tiến | Đạt | 02/01/1994 | 12D1 | TB4/4 | 100% |  |
| 12 | 141250412307 | Nguyễn Công | Đạt | 14/10/1995 | 14C3 | TB4/4 (Cha chết) | 100% |  |
| 13 | 141250542104 | Trình Văn | Đạt | 12/07/1996 | 14HQ1 | TB2/4 | 100% |  |
| 14 | 121250642105 | Nguyễn Thanh | Diễn | 08/12/1994 | 12XH1 | TB4/4 | 100% |  |
| 15 | 121250512310 | Nguyễn Cảnh | Đức | 08/11/1994 | 12D3 | BB2/3 | 100% |  |
| 16 | 141250542107 | Đoàn ánh | Dương | 14/08/1995 | 14HQ1 | TB4/4 | 100% |  |
| 17 | 121250732115 | Nguyễn Thị | Gái | 30/04/1994 | 12HTP1 | TB2/4 | 100% |  |
| 18 | 131250742210 | Đinh Bảo | Gia | 21/04/1990 | 13SH2 | DTỘC-HN | 100% |  |
| 19 | 121250412211 | Lê Thanh | Hải | 14/03/1994 | 12C2 | BB2/3 | 100% |  |
| 20 | 121250512315 | Lê Công | Hải | 20/05/1994 | 12D3 | TB2/4 | 100% |  |
| 21 | 131250722115 | Phạm Thị | Hải | 17/01/1994 | 13MT1 | TB4/4 | 100% |  |
| 22 | 131250532213 | Trương Ngọc | Hân | 14/06/1992 | 13T2 | BB1/3 | 100% |  |
| 23 | 121250662110 | Nguyễn Đức | Hạnh | 22/12/1994 | 12QX1 | NCĐ | 100% |  |
| 24 | 131250442212 | Nguyễn Văn | Hậu | 05/02/1994 | 13CDT2 | NCĐ | 100% |  |
| 25 | 131250652108 | Phạm Thanh | Hên | 19/05/1994 | 13KT1 | TB4/4 | 100% |  |
| 26 | 131250662108 | Ngô Thị Thu | Hiền | 10/03/1995 | 13QX1 | NCĐ | 100% |  |
| 27 | 131250532214 | Nguyễn Văn Vinh | Hiển | 29/04/1995 | 13T2 | BB2/3 | 100% |  |
| 28 | 121250512214 | Đoàn Công | Hiếu | 14/02/1993 | 12D2 | TB3/4 | 100% |  |
| 29 | 131250522217 | Bùi Thành | Hiếu | 02/11/1995 | 13DT2 | TB3/4 | 100% |  |
| 30 | 141250722109 | Lương Trần | Hiếu | 10/10/1996 | 14MT1 | TB4/4 | 100% |  |
| 31 | 121250612313 | Phan Văn | Hòa | 20/10/1994 | 12XD3 | BB2/3 | 100% |  |
| 32 | 111250422216 | Văn Tấn | Hoàng | 10/03/1993 | 11DL2 | TB3/4 | 100% |  |
| 33 | 141250422113 | Phạm Văn | Hoàng | 18/08/1996 | 14DL1 | BB2/3 | 100% |  |
| 34 | 141250522175 | Cao Xuân | Hoàng | 06/11/1996 | 14DT1 | TNLĐ | 50% |  |
| 35 | 141250722212 | Nguyễn Văn | Hoàng | 05/10/1996 | 14MT2 | TB3/4 | 100% |  |
| 36 | 131250512223 | Nguyễn Tấn | Hùng | 08/06/1995 | 13D2 | TB2/4 | 100% |  |
| 37 | 131250612218 | Khương Văn | Hùng | 14/03/1994 | 13XD2 | BB2/3 | 100% |  |
| 38 | 141350411114 | Nguyễn Thanh | Hưng | 17/12/1996 | 14TCC1 | TNLĐ | 50% |  |
| 39 | 131250722224 | Hà Thị | Hưởng | 10/08/1995 | 13MT2 | TB3/4 | 100% |  |
| 40 | 131250512121 | Nguyễn Thanh | Hữu | 30/05/1993 | 13D1 | TB4/4 | 100% |  |
| 41 | 131250422218 | Võ Văn | Huy | 31/01/1994 | 13DL2 | TB4/4 | 100% |  |
| 42 | 121250512123 | Nguyễn Như | Khánh | 08/09/1994 | 12D1 | TB4/4 | 100% |  |
| 43 | 141250532319 | Đinh Hoàng | Khảo | 22/03/1994 | 14T3 | DT-HN | 100% |  |
| 44 | 131250422366 | Nguyễn Tuấn | Khoa | 03/07/1995 | 13DL3 | TB3/4 | 100% |  |
| 45 | 121250412125 | Phan Viết | Kỳ | 12/05/1994 | 12C1 | TNLĐ | 50% |  |
| 46 | 121250422125 | Lê Văn | Lâm | 20/04/1994 | 12DL1 | TB4/4 | 100% |  |
| 47 | 121250612317 | Lê Hoàng | Lân | 30/06/1993 | 12XD3 | BB2/3 | 100% |  |
| 48 | 121250742116 | Nguyễn Thị Thu | Lành | 01/01/1993 | 12SH1 | TB4/4 | 100% |  |
| 49 | 131250722130 | Võ Thị Mỹ | Liên | 09/12/1995 | 13MT1 | BB2/3 | 100% |  |
| 50 | 141250612219 | Nguyễn Văn | Linh | 02/06/1995 | 14XD2 | TB2/4 | 100% |  |
| 51 | 111250412127 | Võ Văn | Linh | 12/03/1992 | 11C1 | TB4/4 | 100% |  |
| 52 | 131250732231 | Nguyễn Thị | Loan | 01/04/1995 | 13HTP2 | BB2/3 | 100% |  |
| 53 | 131250532226 | Cao Xuân | Long | 05/09/1995 | 13T2 | TNLĐ | 50% |  |
| 54 | 141250532227 | Nguyễn Trí | Lực | 06/06/1995 | 14T2 | TB3/4 | 100% |  |
| 55 | 141250532435 | Trần Văn | Lượng | 02/11/1996 | 14T4 | TB2/4 | 100% |  |
| 56 | 121250662128 | Lê Công | Mẫu | 03/12/1994 | 12QX1 | MCÔI | 100% |  |
| 57 | 131350411130 | Nguyễn Đăng | Nam | 08/07/1995 | 13TCC1 | TB2/4 | 100% |  |
| 58 | 141250612134 | Dương Thanh | Nghĩa | 05/10/1995 | 14XD1 | TB4/4 | 100% |  |
| 59 | 131250412229 | Bùi Duy | Nguyện | 18/03/1995 | 13C2 | TB4/4 | 100% |  |
| 60 | 141250732267 | Lê Văn | Nguyện | 01/04/1996 | 14HTP2 | TB2/4 | 100% |  |
| 61 | 121250612327 | Nguyễn Kiều | Nhâm | 04/11/1992 | 12XD3 | NCĐ | 100% |  |
| 62 | 121250422229 | Lê Văn | Nhân | 29/11/1993 | 12DL2 | TB1/4 | 100% |  |
| 63 | 131250512435 | Phạm Hoà | Nhân | 10/09/1993 | 13D4 | TB4/4 | 100% |  |
| 64 | 131250722243 | Bùi Thành | Nhân | 27/02/1991 | 13MT2 | TB1/4 | 100% |  |
| 65 | 121250652129 | Bùi Văn | Nhớ | 23/02/1994 | 12KT1 | TB4/4 | 100% |  |
| 66 | 111250532362 | Phan Văn | Phi | 25/02/1993 | 11T3 | TB4/4 | 100% |  |
| 67 | 121250512237 | Nguyễn Minh | Phúc | 14/09/1993 | 12D2 | BB2/3 | 100% |  |
| 68 | 131250422233 | Nguyễn Công | Phúc | 29/03/1992 | 13DL2 | TB2/4 | 100% |  |
| 69 | 121250742123 | Nguyễn Thanh | Phước | 11/03/1994 | 12SH1 | TB2/4 | 100% |  |
| 70 | 141250422237 | Đặng Duy | Phước | 23/12/1996 | 14DL2 | TB4/4 | 100% |  |
| 71 | 141250512442 | Dương Kim | Phương | 20/12/1996 | 14D4 | BB2/3 | 100% |  |
| 72 | 141250732240 | Hoàng Thị Thu | Phương | 15/03/1996 | 14HTP2 | TB4/4 | 100% |  |
| 73 | 121250532141 | Phan Minh | Quân | 04/04/1992 | 12T1 | TB1/4 | 100% |  |
| 74 | 121250422239 | Nguyễn Văn | Quang | 15/04/1993 | 12DL2 | BB3/3 | 100% |  |
| 75 | 111250722185 | Nguyễn Việt | Quốc | 22/06/1992 | 11MT1 | TB4/4 | 100% |  |
| 76 | 131250612339 | Lê Văn | Rin | 01/02/1995 | 13XD3 | TB4/4 | 100% |  |
| 77 | 131250652128 | Đặng Hoàng | Sang | 18/10/1996 | 13KT1 | TB4/4 | 100% |  |
| 78 | 111250642148 | Nguyễn Thanh | Sơn | 06/08/1993 | 11XH1 | TB4/4 | 100% |  |
| 79 | 131250432150 | Nguyễn Ngọc | Sơn | 31/07/1995 | 13N1 | TB3/4 | 100% |  |
| 80 | 121250412245 | Võ Văn | Sỹ | 21/05/1993 | 12C2 | TB4/4 | 100% |  |
| 81 | 131250512447 | Đinh Tiến | Sỹ | 16/01/1994 | 13D4 | NCĐ | 100% |  |
| 82 | 141250412343 | Văn Phú | Tài | 17/04/1996 | 14C3 | BB2/4 | 100% |  |
| 83 | 132250512104 | Nguyễn Viết | Tâm | 07/09/1993 | 13D1 | TB3/4 | 100% |  |
| 84 | 131250722259 | Lê Thị Thanh | Tâm | 15/05/1995 | 13MT2 | BB2/3 | 100% |  |
| 85 | 131250412345 | Nguyễn Văn | Tạo | 01/01/1993 | 13C3 | TB4/4 | 100% |  |
| 86 | 141250612147 | Huỳnh Anh | Thái | 20/11/1994 | 14XD1 | TB4/4 | 100% |  |
| 87 | 131250522142 | Trần Hữu | Thắng | 02/09/1994 | 13DT1 | BB2/3 | 100% |  |
| 88 | 131350611142 | Cao Minh | Thắng | 04/04/1995 | 13TCX1 | TB4/4 | 100% |  |
| 89 | 141350411127 | Trần Hậu | Thành | 03/03/1993 | 14TCC1 | TNLĐ | 50% |  |
| 90 | 121250662158 | Trần Thị Kim | Thi | 20/04/1994 | 12QX1 | TB4/4 | 100% |  |
| 91 | 121250412157 | Huỳnh Đình | Thọ | 22/04/1993 | 12C1 | TB3/4 | 100% |  |
| 92 | 121250522222 | Nguyễn Văn | Thông | 13/01/1994 | 12DT2 | TB4/4 | 100% |  |
| 93 | 131250712149 | Trần Anh | Thư | 25/12/1995 | 13H1 | BB3/4 | 100% |  |
| 94 | 121250652145 | Nguyễn Thanh | Thuận | 09/05/1991 | 12KT1 | NCĐ | 100% |  |
| 95 | 131250432186 | Trần Duy | Thuận | 30/07/1995 | 13N1 | TB3/4 | 100% |  |
| 96 | 131250722170 | Nguyễn Thị | Thương | 16/06/1995 | 13MT1 | BB2/3 | 100% |  |
| 97 | 121250722166 | Nguyễn Thu | Thuỷ | 28/10/1993 | 12MT1 | TB4/4 | 100% |  |
| 98 | 141250722238 | Phan Thị Thanh | Thủy | 10/01/1996 | 14MT2 | TB3/4 | 100% |  |
| 99 | 121250632273 | Phan Văn | Tiến | 04/07/1991 | 12XC2 | TB3/4 | 100% |  |
| 100 | 132250532110 | Mai Hồng | Tiến | 26/11/1992 | 13T1 | TB2/4 | 100% |  |
| 101 | 121250432130 | Hoàng Văn | Toàn | 09/07/1993 | 12N1 | BB2/3 | 100% |  |
| 102 | 131250652139 | Nguyễn Phước | Toàn | 07/07/1994 | 13KT1 | BB2/3 | 100% |  |
| 103 | 141250722143 | Hồ Thị | Trang | 20/01/1996 | 14MT1 | BB2/3 | 100% |  |
| 104 | 141250522152 | Lâm Hoàng | Trí | 01/11/1996 | 14DT1 | TB4/4 | 100% |  |
| 105 | 121250432146 | Trương Quốc | Trung | 25/02/1994 | 12N1 | TB3/4 | 100% |  |
| 106 | 121250412276 | Phạm Văn | Trường | 22/02/1994 | 12C2 | TB3/4 | 100% |  |
| 107 | 121250522239 | Bùi Văn | Tuấn | 23/08/1993 | 12DT2 | DTộc | 100% |  |
| 108 | 131250442259 | Nguyễn Anh | Tuấn | 01/08/1995 | 13CDT2 | TB4/4 | 100% |  |
| 109 | 141250512669 | Trương Văn | Tuấn | 29/10/1995 | 14D6 | TB2/4 | 100% |  |
| 110 | 121250412266 | Hoàng Văn | Tuất | 27/04/1994 | 12C2 | TB4/4 | 100% |  |
| 111 | 131250722281 | Võ Thị Thành | Vấn | 02/02/1995 | 13MT2 | TB3/4 | 100% |  |
| 112 | 131250412161 | Nguyễn Văn | Việt | 25/10/1995 | 13C1 | TB2/4 | 100% |  |
| 113 | 121250612163 | Hồ Đình | Vĩnh | 20/10/1994 | 12XD1 | BB2/3 | 100% |  |
| 114 | 141350511176 | Ngô Tuấn | Vũ | 20/06/1996 | 14TCD1 | TB4/4 | 100% |  |
| 115 | 131250722184 | Nguyễn Hồng | Vương | 07/10/1995 | 13MT1 | MSLĐ | 50% |  |
| 116 | 141250412266 | Nguyễn Thanh | Vương | 07/08/1996 | 14C2 | BB2/3 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | Đà nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2014 | | |
| Phòng CT - HSSV | |  | Hiệu Trưởng | |  | Người lập | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ThS Trần Quốc Việt | |  | PGS.TS Phan Cao Thọ | |  | ThS Nguyễn Hữu Thành | | |