ĐẠI HỌC HUẾ

 **HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG**

**DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ**

**CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG**

**CẤP BỘ VÀ CẤP TOÀN QUỐC**

**NĂM HỌC 2020 – 2021**

**A. Danh hiệu thi đua:**

**I. Tập thể:**

**1. Tập thể lao động xuất sắc:**

**a. Đơn vị thành viên:**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **ĐƠN VỊ** |
|  | Trường Đại học Khoa học | Đại học Huế |
|  | Trường Đại học Kinh tế | Đại học Huế |
|  | Trường Đại học Luật | Đại học Huế |
|  | Trường Đại học Nông Lâm | Đại học Huế |
|  | Trường Đại học Ngoại ngữ | Đại học Huế |
|  | Trường Đại học Nghệ thuật | Đại học Huế |
|  | Trường Đại học Sư phạm | Đại học Huế |
|  | Trường Đại học Y - Dược | Đại học Huế |
|  | Viện Công nghệ sinh học | Đại học Huế |

**b. Đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Huế; đơn vị thuộc trường đại học thành viên:**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **ĐƠN VỊ** |
|  | Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh | Đại học Huế |
|  | Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo | Đại học Huế |
|  | Văn phòng Đại học Huế |  |
|  | Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế |  |
|  | Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế |  |
|  | Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế |  |
|  | Tạp chí Khoa học Đại học Huế |  |
|  | Nhà xuất bản Đại học Huế |  |
|  | Phòng Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Đại học Huế |
|  | Phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Hợp tác phát triển | Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin – Đại học Huế |
|  | Phòng Tổ chức và Hành chính  | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
|  | Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên  | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
|  | Khoa Lý luận chính trị | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
|  | Khoa Kiến trúc | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
|  | Phòng Đào tạo | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế |
|  | Khoa Kinh tế và Phát triển | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế |
|  | Phòng Công tác sinh viên | Trường Đại học Luật, Đại học Huế |
|  | Khoa Luật Hành chính | Trường Đại học Luật, Đại học Huế |
|  | Phòng Đào tạo | Trường Đại học Luật, Đại học Huế |
|  | Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế |
|  | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế |
|  | Bộ môn Chăn nuôi | Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế |
|  | Bộ môn Kỹ thuật cơ khí | Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế |
|  | Khoa Tiếng Anh | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
|  | Phòng Đào tạo | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
|  | Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế | Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế |
|  | Khoa Hóa học | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Khoa Lịch sử | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Khoa Tâm lý và Giáo dục | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Phòng Tổ chức và Hành chính | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Trung tâm Thông tin và Thư viện | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
|  | Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
|  | Trung tâm Y học gia đình | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
|  | Trung tâm Công nghệ Thông tin | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
|  | Bộ môn Phụ sản | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
|  | Bộ môn Nhi | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
|  | Bộ môn Truyền Nhiễm-Lao | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
|  | Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
|  | Bộ môn Sinh hóa | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
|  | Bộ môn Vi sinh | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
|  | Khoa Răng - Hàm - Mặt | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
|  | Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
|  | Phòng Kế hoạch tổng hợp | Bệnh viện trường Đại học Y - Dược Huế, trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế |
|  | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn | Bệnh viện trường Đại học Y - Dược Huế, trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế |
|  | Bộ môn Ngoại | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
|  | Bộ môn Gây mê Hồi sức và Cấp cứu | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |

**2. Cờ thi đua cấp Bộ:**

**a. Đơn vị thành viên:**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **ĐƠN VỊ** |
|  | Trường Đại học Y - Dược | Đại học Huế |

**b. Đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Huế; đơn vị thuộc trường đại học thành viên:**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **ĐƠN VỊ** |
|  | Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế |
|  | Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế |
|  | Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
|  | Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế |
|  | Khoa Kinh tế & Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế |
|  | Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật, Đại học Huế |
|  | Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
|  | Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
|  | Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế |
|  | Khoa Tâm lý và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Phòng Tổ chức và Hành chính, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Khoa Răng - Hàm - Mặt, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. |

**3. Cờ thi đua Chính phủ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **ĐƠN VỊ** |
|  | Đại học Huế |
|  | Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
|  | Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |

**II. Cá nhân:**

**1. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **ĐƠN VỊ** |
|  | Nguyễn Thế Phúc | TS. Trưởng Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế |
|  | Lê Đình Phùng | GS.TS. Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế |
|  | Phạm Thị Hồng Nhung | PGS.TS. Hiệu trưởng, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. |
|  | Lê Anh Phương | PGS.TS. Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. |
|  | Nguyễn Thanh Hùng | TS. Trưởng Khoa Tâm lý và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. |
|  | Lê Minh Tâm | PGS.TS. Phó Trưởng Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. |
|  | Phan Thị Minh Phương | PGS.TS. Bộ môn Miễn dịch-Sinh lý bệnh, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.  |
|  | Bùi Văn Lợi | TS. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế |

**2. Chiến sĩ thi đua toàn quốc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **ĐƠN VỊ** |
|  | Nguyễn Quang Linh | PGS.TS. Giám đốc Đại học Huế |
|  | Nguyễn Vũ Quốc Huy | GS.TS. Hiệu trưởng Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế |

**B. Hình thức khen thưởng:**

**I. Tập thể:**

**1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:**

**a. Đơn vị thành viên:**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **ĐƠN VỊ** |
|  | Trường Đại học Nông Lâm | Đại học Huế |
|  | Trường Đại học Sư phạm | Đại học Huế |
|  | Trường Đại học Kinh tế | Đại học Huế |
|  | Viện Công nghệ sinh học | Đại học Huế |

**b. Đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Huế; đơn vị thuộc trường đại học thành viên:**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **ĐƠN VỊ** |
|  | Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh | Đại học Huế |
|  | Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể | Đại học Huế |
|  | Phòng Tổ chức và Hành chính | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
|  | Khoa Luật Hành chính | Trường Đại học Luật, Đại học Huế |
|  | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế |
|  | Khoa Tiếng Anh | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
|  | Khoa Lịch sử | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Khoa Răng - Hàm - Mặt | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
|  | Bộ môn Nhi | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
|  | Bộ môn Gây mê Hồi sức và Cấp cứu | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |

**3. Bằng khen Thủ tướng:**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **ĐƠN VỊ** |
|  | Phòng Đào tạo | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |

**4. Huân chương Lao động hạng Nhì:**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **ĐƠN VỊ** |
|  | Trường Đại học Sư phạm | Đại học Huế |

**II. Cá nhân:**

**1. Bằng khen của Bộ trưởng:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **ĐƠN VỊ** |
|  | Đặng Thị Thái Hòa | Chuyên viên Văn phòng Đại học Huế |
|  | Võ Viết Minh Nhật | Phó Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế |
|  | Trần Thúc Bình | Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
|  | Lê Thị Hà Thanh | Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
|  | Phan Tuấn Anh | Trưởng Phòng Tổ chức và Hành chính, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
|  | Trần Thanh Lương | Trưởng Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
|  | Lê Văn Tường Lân | Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
|  | Hoàng Công Tín | Phó Trưởng Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
|  | Nguyễn Trường Thọ | Trưởng Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
|  | Ngô Khoa Quang | Trưởng Bộ môn thuộc Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
|  | Nguyễn Thị Lệ Hương | Trưởng Bộ môn Thống kê – Toán Kinh tế, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. |
|  | Nguyễn Hoàng Diễm My | Khoa Kinh tế & Phát triển, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế |
|  | Tôn Nữ Hải Âu | Khoa Kinh tế & Phát triển, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế |
|  | Đào Mộng Điệp | Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. |
|  | Nguyễn Ngọc Kiện | Khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. |
|  | Lê Thị Thảo | Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. |
|  | Trần Phương Đông | Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. |
|  | Lê Khắc Phúc | Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. |
|  | Đinh Văn Dũng | Phó Trưởng Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. |
|  | Nguyễn Văn Bình | Phó Trưởng Khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Huế. |
|  | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
|  | Lê Lâm Thi | Trưởng Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
|  | Võ Thị Liên Hương | Phó Trưởng Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
|  | Nguyễn Thị Hòa | Khoa Mỹ thuật tạo hình, Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế |
|  | Trần Thị Quế Châu | Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Nguyễn Thế Dũng | Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Đặng Thị Dạ Thủy | Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Lê Phúc Chi Lăng | Phó Trưởng Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Lê Thị Diễm Hằng | Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Trần Kiêm Minh | Trưởng Khoa Toán học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Hồ Hữu Nhật | Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển năng lực sư phạm, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Trần Như Hiền | Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Hoàng Phi Hải | Bí thư Đoàn TNCS HCM, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Lê Quốc Thắng | Trưởng Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Nguyễn Đăng Độ | Trưởng Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Tôn Nữ Vân Anh | Bộ môn Nhi, Trường Đại Học Y - Dược, Đại Học Huế |
|  | Nguyễn Văn Cầu | Trưởng Bộ môn Ung Bướu, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. |
|  | Hồ Việt Đức | Khoa Dược, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế. |
|  | Nguyễn Thị Hiếu Dung | Phó Trưởng Bộ môn Sinh lý, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. |
|  | Trương Thị Linh Giang | Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại Học Y - Dược, Đại học Huế.  |
|  | Lê Thị Thu Hằng | Phụ trách Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế. |
|  | Phù Thị Hoa | Trưởng Bộ môn Sinh Hóa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. |
|  | Nguyễn Thị Hòa | Trung tâm Y học Gia đình, Trường Đại học Y - Dược Huế, Đại học Huế |
|  | Vĩnh Khánh | Phó Trưởng Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế. |
|  | Nguyễn Văn Mão | Trưởng Bộ môn Mô phôi, Giải phẫu bệnh và Pháp y, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. |
|  | Hồ Hoàng Nhân | Phó Trưởng Khoa Dược, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. |
|  | Nguyễn Thị Anh Thư | Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.  |
|  | Lê Phan Minh Triết | Phụ trách Bộ môn Huyết học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. |
|  | Nguyễn Văn Trung | Trung tâm Điều trị vô sinh và Nội tiết sinh sản, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế. |
|  | Nguyễn Hoàng Thanh Vân | Phó Khoa Nội Tổng Hợp, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |

**Bằng khen của Bộ trưởng dành cho viên chức về hưu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Phan Quang Bảo | Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
|  | Nguyễn Quang | Khoa Tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |

**3. Bằng khen của Thủ tướng:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **ĐƠN VỊ** |
|  | Nguyễn Hữu Văn | PGS.TS. Trưởng Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. |
|  | Nguyễn Văn Đức  | TS. GVC. Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.  |
|  | Phạm Thị Hồng Nhung | PGS.TS. Hiệu trưởng, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. |
|  | Lê Anh Phương | PGS.TS. Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. |
|  | Nguyễn Đình Luyện | PGS.TS. Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế |
|  | Trần Tấn Tài | TS. Khoa Răng - Hàm - Mặt, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. |
|  | Bùi Văn Lợi | TS. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế |