QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ

Căn cứ Nghị định 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế;
Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-DHH-TCNS ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Giám đốc Đại học Huế;
Căn cứ Quyết định về quản lý, sử dụng quy khuyết kinh tài năng của Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 191/QĐ-DHH-KHTC ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Giám đốc Đại học Huế;
Căn cứ kết luận của Hội đồng khen thưởng khuyến khích tài năng của Đại học Huế tại phiên họp ngày 13.11.2012;
Xét đề nghị của ông Trưởng Ban Thanh tra - Pháp chế - Thi đua, Khen thưởng Đại học Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế cho:
- 03 cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh của Đại học Huế báo về thành công tiến sĩ trước thời hạn 6 tháng;
- 18 cán bộ bảo vệ thành công tiến sĩ trước 30 tuổi, trước thời hạn 6 tháng, tự tìm học bổng nước ngoài và đã bảo vệ thành công tiến sĩ;
- 05 cán bộ đạt các giải thưởng khoa học công nghệ cấp quốc gia;
- 07 cán bộ có công trình khoa học đăng trên các tạp chí khoa học uy tín.
(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kèm theo Giấy khen, mỗi cá nhân được thưởng theo Quy định (ban hành kèm theo Quyết định số 191/QĐ-DHH-KHTC ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Giám đốc Đại học Huế) về quản lý, sử dụng quy khuyết kinh tài năng của Đại học Huế.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Thanh tra - Pháp chế - Thi đua, Khen thưởng, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị trực thuộc Đại học Huế và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nguyễn Văn Toản

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TDKT.
<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>HỌ VÀ TÊN, ĐƠN VỊ</th>
<th>THÀNH TỊCH</th>
<th>MỨC THƯỞNG</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1.  | PGS.TS. Lê Văn Anh  
Phó Giám đốc Đại học Huế | Hướng dẫn NCS là cán bộ Đại học Huế bảo vệ thành công tiến sĩ trước thời hạn 6 tháng | 2.000.000đ |
| 2.  | PGS.TS. Lê Cung  
Khoa Lịch sử,  
Trưởng ĐH Sư phạm | Hướng dẫn NCS là cán bộ Đại học Huế bảo vệ thành công tiến sĩ trước thời hạn 6 tháng | 2.000.000đ |
| 3.  | TS. Lê Trọng Sơn  
Trưởng Bộ môn Đông vật Sinh thái, Khoa Sinh học,  
Trưởng ĐH Khoa học | Hướng dẫn NCS là cán bộ Đại học Huế bảo vệ thành công tiến sĩ trước thời hạn 6 tháng | 2.000.000đ |
| 4.  | TS. Nguyễn Chí Bào  
GV Khoa Hóa,  
Trưởng ĐH Sư phạm | - Bảo vệ thành công tiến sĩ trước thời hạn 6 tháng,  
- Đạt tiến sĩ trước 30 tuổi | 6.000.000đ |
| 5.  | TS. Lê Thành Nam  
GV Khoa Lịch sử,  
Trưởng ĐH Sư phạm | - Bảo vệ thành công tiến sĩ trước thời hạn 6 tháng,  
- Đạt tiến sĩ trước 30 tuổi | 6.000.000đ |
| 6.  | TS. Hoàng Chí Hiếu  
GV Khoa Lịch sử,  
Trưởng ĐH Sư phạm | Bảo vệ thành công tiến sĩ trước thời hạn 6 tháng | 3.000.000đ |
| 7.  | TS. Nguyễn Thành Tâm  
Tổ trưởng chuyên môn, Bộ môn Giáo dục mầm non,  
Trưởng ĐH Sư phạm | Đạt tiến sĩ trước 30 tuổi | 3.000.000đ |
| 8.  | TS. Nguyễn Đăng Hợp Hải  
Khoa Toán  
Trưởng ĐH Khoa học | Tự tinh học bổng nước ngoài và bảo vệ thành công tiến sĩ | 5.000.000đ |
| 9.  | TS. Hoàng Đình Trung  
Phó trưởng phòng ĐT sau ĐH  
Trưởng ĐH Khoa học | Bảo vệ thành công tiến sĩ trước thời hạn 6 tháng | 3.000.000đ |
| 10. | TS. Lê Văn Thắng  
Phó trưởng phòng KHCN-HTQT  
Trưởng ĐH Ngoại ngữ | Bảo vệ thành công tiến sĩ nước ngoài về Đại học Huế được hạn, | 3.000.000đ |
<table>
<thead>
<tr>
<th>Số</th>
<th>Tên</th>
<th>Hành Động</th>
<th>Số Tiền</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 11. | TS. Võ Trung Định  
Khoa Tiếng Trung  
Trưởng ĐH Ngoại ngữ | Bảo vệ thành công tiến sĩ nước ngoài về Đại học Huế đứng hàng | 3.000.000đ |
| 12. | TS. Ngô Tùng Đức  
GV Khoa Lâm nghiệp  
Trưởng ĐH Nông Lâm | Bảo vệ thành công tiến sĩ nước ngoài về Đại học Huế đứng hàng | 3.000.000đ |
| 13. | TS. Hoàng Kim Toản  
Khoa Nông học  
Trưởng ĐH Nông Lâm | Bảo vệ thành công tiến sĩ nước ngoài về Đại học Huế đứng hàng | 3.000.000đ |
| 14. | TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trầm  
Truy lý KH-DT Khoa Thủy sản  
Trưởng ĐH Nông Lâm | Bảo vệ thành công tiến sĩ nước ngoài về Đại học Huế đứng hàng | 3.000.000đ |
| 15. | TS. Khương Anh Sơn  
GV Khoa Cơ khí – Công nghệ  
Trưởng Đại học Nông Lâm | Tự tìm học bổng nước ngoài và bảo vệ thành công tiến sĩ | 5.000.000đ |
| 16. | TS. Lê Như Cường  
GV Khoa Nông học  
Trưởng ĐH Nông Lâm | Bảo vệ thành công tiến sĩ trước thời hạn 6 tháng | 3.000.000đ |
| 17. | TS. Lê Văn Mạo  
GV BM Giải phẫu Bềnh-Pháp y  
Trưởng ĐHY Đức | Bảo vệ thành công tiến sĩ trước thời hạn 6 tháng | 3.000.000đ |
| 18. | TS. Nguyễn Hoàng Lan  
GV Khoa Y tế Công cộng  
Trưởng ĐHY Đức | Bảo vệ thành công tiến sĩ trước thời hạn 6 tháng | 3.000.000đ |
| 19. | TS. Nguyễn Thanh Thảo  
GV Bộ môn Chán đoán Hình ảnh  
Trưởng ĐHY Đức | Bảo vệ thành công tiến sĩ trước thời hạn 6 tháng | 3.000.000đ |
| 20. | TS. Lê Văn An  
Trưởng Bộ môn Vi sinh  
Trưởng ĐHY Đức | Bảo vệ thành công tiến sĩ trước thời hạn 6 tháng | 3.000.000đ |
| 21. | TS. Ngô Việt Quỳnh Trắm  
GV Bộ môn Vi sinh  
Trưởng ĐHY Đức | Bảo vệ thành công tiến sĩ trước thời hạn 6 tháng | 3.000.000đ |
| 22. | Th.s. Hồ Anh Tuấn  
GV Bộ môn Nơi  
Trưởng ĐHY Đức | Giải Nhất tại Hội nghị Khoa học CN tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng y dược Việt Nam lần thứ IV | 3.000.000đ |
| 23. | Bác sĩ Nguyễn Nhật Quang  
GV Bộ môn Nội  
Trưởng ĐHY Đức | Giải nhất Hội nghị Khoa học CN tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng y dược Việt Nam lần thứ IV | 2.000.000đ |
| 24. | Bác sĩ Lê Phan Thương Quỳnh  
GV Bộ môn Y học  
Trưởng ĐHY Đức | Giải Nhất Hội nghị Khoa học CN tuổi trẻ các trường Y dược VN lần thứ 16 | 3.000.000đ |
| 25. | Bác sĩ Nguyễn Thị Châu Anh  
GV Bộ môn Vi sinh  
Trưởng ĐHY Đức | Giải nhất Hội nghị Khoa học CN tuổi trẻ các trường Y dược VN lần thứ 16 | 3.000.000đ |
| 26. | PGS.TS. Đinh Thanh Huệ  
và Th.s. Hoàng Thị Bạch Yến | Giải ba Hội nghị Khoa học CN tuổi trẻ các trường Y dược VN lần | 1.000.000đ |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Họ và tên</th>
<th>Chức danh, đơn vị, trường</th>
<th>Số tiền (đ)</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>27.</td>
<td>PGS. TS. Nguyễn Hoàng</td>
<td>Khoa Y tế, Trường ĐH Y Dược</td>
<td>2.000.000đ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28.</td>
<td>TS. Phan Văn Thiên</td>
<td>Khoa Toán, Trường ĐH Su pham</td>
<td>2.000.000đ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29.</td>
<td>Ths. Lê Thị Thu Phương</td>
<td>Khoa Vật lý, Trường ĐH Su pham</td>
<td>2.000.000đ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30.</td>
<td>TS. Hoàng Thị Kim Hồng</td>
<td>Trung Bổ môn, Sinh lý - Sinh hóa - Vi sinh, Khoa Sinh, Trường ĐH Khoa học</td>
<td>2.000.000đ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31.</td>
<td>TS. Trần Hữu Tuấn</td>
<td>Phó Trường K. Kinh tế và PT Trường ĐH Kinh tế</td>
<td>2.000.000đ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32.</td>
<td>TS. Trần Vĩnh Trường</td>
<td>Phó Trường Khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm</td>
<td>2.000.000đ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33.</td>
<td>PGS. TS. Nguyễn Hoàng Lộc</td>
<td>Phó Viên trưởng, Viện TNMT và CNSH</td>
<td>2.000.000đ</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Danh sách gồm có 34 cá nhân tại 33 mục chi thưởng.
Tổng số tiền chi thưởng là: 99.000.000đ
(Chỉnh sửa chữ tiểu dòng chấm)./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Toản