|  |  |
| --- | --- |
| BỘ TƯ PHÁP  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHÓA 40 ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ**

**HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 -2019**

*(Kèm theo Quyết định số: 3454/QĐ-ĐHLHN ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **MSSV** | **Giấy tờ xác nhận** | **Kỳ 1 (2018-2019)**  Mức/tháng 60% x 1.390.000đ | **Số tiền hỗ trợ** |
| 1 | Nông Thị Thiên Trang | 20/06/1997 | 400460 | Số 39/GCN-HN,HCN, Nà Khao- Phú Lộc -Ba Bể- Bắc Cạn cấp ngày 15/2/2017 | 4.170.000 đ | 4.170.000 đ |
| 2 | Lý Thị Ngọc Trâm | 03/10/1997 | 400832 | Số 131/GCN-HN-HCN Khau tooc - Yên Thuận - Chợ Đồn – Bắc Cạn cấp ngày 30/12/2016 | 4.170.000 đ | 4.170.000 đ |
| **TỔNG** | | | | | 8.340.000 đ | 8.340.000 đ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **KT. HIỆU TRƯỞNG**  **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**  *(đã ký)*  **Chu Mạnh Hùng** |

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ TƯ PHÁP  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT HƯỞNG HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP KHOÁ 41**

**HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019**

*(Kèm theo quyết định số: 3454 /QĐ-ĐHLHN ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Truờng Đại học Luật Hà Nội)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **NGÀY SINH** | **MSSV** | **GIẤY TỜ XÁC NHẬN** | **Kỳ 1 (2018-2019)** Mức/tháng 60% x 1.390.000đ | **TỔNG SỐ TIỀN** |
|  | Bùi Thị Thủy | 16/03/1997 | 410525 | GCN-HCN Xã Hạ Bì– Kim Bôi – Hòa Bình. 10/01/2017 | 4.170.000 | 4.170.000 |
|  | Tòng Văn Hải | 10/07/1998 | 411607 | GCN-HCN số 02 Xã Xá Nhè – Tủa Chùa – Điện Biên. | 4.170.000 | 4.170.000 |
| **Tổng** | | | | | 8.340.000 | 8.340.000 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **KT. HIỆU TRƯỞNG**  **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**  *(đã ký)*  **Chu Mạnh Hùng** |

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ TƯ PHÁP  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP**

**KHOÁ 42 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019**

*(Kèm theo quyết định số: 3454 /QĐ-ĐHLHN ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Ngày sinh** | **MSSV** | **Giấy tờ xác nhận** | **KỲ I (2018-2019)** Mức/tháng 60% x 1.390.000đ | **Tổng số tiền** |
|  | Hoàng Thị Ngôn | 01.02.1999 | 420503 | DTTS- Hộ nghèo số 186 Xã Yên Thổ, Bảo Lâm, Cao Bằng. 05/09/2018 | 4.170.000đ | 4.170.000đ |
|  | Hà Thị Thúy Nga | 26.04.1999 | 420606 | DTTS- Hộ nghèo Xã Giáp Lai, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. 24/05/02018 | 4.170.000đ | 4.170.000đ |
|  | Nguyễn Thị Lê | 30.07.1999 | 420622 | DTTS- Hộ nghèo số 486 Xã Chiến Thắng, Yên Thế, Bắc Giang. 09/08/2018 | 4.170.000đ | 4.170.000đ |
|  | Hoàng Thị Thương | 28.01.1999 | 420703 | DTTS- Hộ nghèo Số 226 Xã Ngọc Khê, Trùng Khánh, Cao Bằng. 01/08/2018 | 4.170.000đ | 4.170.000đ |
|  | Lò Văn Mạnh | 05.08.1998 | 420807 | DTTS- Hộ nghèo số 356, Xã Liệp Tè, Thuận Châu, Sơn La. 12/01/2018 | 4.170.000đ | 4.170.000đ |
|  | Triệu Phương Uyên | 07.06.1999 | 421001 | DTTS- Hộ nghèo Số 15, Xã Lương Năng, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn. 12/03/2017 | 4.170.000đ | 4.170.000đ |
|  | Hà Khánh Huyền | 05.03.1999 | 421207 | DTTS- Hộ nghèo số 11, Xã Phú Sơn, Quan Hóa, Thanh Hóa. 01/01/2017 | 4.170.000đ | 4.170.000đ |
|  | Lã Tiến Quyền | 27.07.1999 | 421204 | DTTS- Hộ nghèo số 611, Xã Bắc Lãng, Đình Lập, Lạng Sơn.06/09/2017. | 4.170.000đ | 4.170.000đ |
|  | Hoàng Minh Châu | 03.06.1998 | 421305 | DTTS- Hộ c.nghèo số 611 Xã Đa Thông, Thông Nông, Cao Bằng. 18/01/2018 | 4.170.000đ | 4.170.000đ |
|  | Hoàng Thị Bích | 02.01.1999 | 421319 | DTTS- Hộ nghèo số 324, Xã Hữu Lễ, Văn Quan, Lạng Sơn. 06/09/2017 | 4.170.000đ | 4.170.000đ |
|  | Vi Thị Thủy | 04.04.1999 | 422010 | DTTS- Hộ nghèo số 146, Xã Diên Lăm, Quỳ Châu, Nghệ An. 04/01/2018 | 4.170.000đ | 4.170.000đ |
|  | Lục Thị Duyên | 16.10.1999 | 422149 | DTTS- Hộ nghèo số 338 Xã Khánh Xuân, Bảo Lạc, Cao Bằng. 06/09/2018 | 4.170.000đ | 4.170.000đ |
|  | Mông Thị Uyên | 03.01.1999 | 422322 | DTTS- Hộ nghèo Xã Lâu Thượng, Võ Nhai, Thái Nguyên. 11/01/2018 | 4.170.000đ | 4.170.000đ |
|  | Nguyễn Thị Thu | 16.12.1998 | 422607 | DTTS- Hộ nghèo số 414, Xã Thành Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa. 02/01/2018 | 4.170.000đ | 4.170.000đ |
|  | Hoàng Thị Hạ | 17.04.1999 | 422612 | DTTS- Hộ nghèo Xã Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên. 21/08/2018 | 4.170.000đ | 4.170.000đ |
|  | Đinh Thị Lan Hương | 12.06.1999 | 422632 | DTTS- Hộ nghèo Xã Tân Hòa, Phú Bình, Thái Nguyên. 03/01/2017 | 4.170.000đ | 4.170.000đ |
|  | Đàm Thị My | 15.08.1998 | 422834 | DTTS- Hộ nghèo Xã Tràng, Võ Nhai, Thái Nguyên. 03/08/2018 | 4.170.000đ | 4.170.000đ |
| **TỔNG** | | | | | **70.890.000đ** | **70.890.000đ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **KT. HIỆU TRƯỞNG**  **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**  *(đã ký)*  **Chu Mạnh Hùng** | |
| BỘ TƯ PHÁP  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** | |

**DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP**

**KHOÁ 42 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019**

*(Kèm theo quyết định số: 3454 /QĐ-ĐHLHN ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Ngày sinh** | **MSSV** | **Giấy tờ xác nhận** | | **KỲ I (2018-2019)** Mức/tháng 60% x 1.390.000đ | **Tổng số tiền** |
| 1. | Vương Minh Khánh | 24.06.1999 | 420210 | Đơn, hộ khẩu, khai sinh sao.Dân tộc rất ít người (Dân tộc Bố Y) | | 8.340.000đ | 8.340.000đ |
| 2. | Chi Thị Văn | 08.10.1999 | 422009 | Đơn, hộ khẩu, khai sinh sao. Dân tộc rất ít người (Dân tộc Lô Lô) | | 8.340.000đ | 8.340.000đ |
| **TỔNG** | | | | | | **16.680.000đ** | **16.680.000đ** |
|  | | | | | **KT. HIỆU TRƯỞNG**  **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**  *(đã ký)*  **Chu Mạnh Hùng** | | | |