|  |  |
| --- | --- |
| BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **HỌC VIỆN**  **CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 114/TB-HVCSPT | *Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018* |

**THÔNG BÁO**

**Về kết quả họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng năm học 2017 - 2018**

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc về việc Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2017 - 2018, ngày 08/10/2018 Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện đã họp bình xét thi đua các danh hiệu các tập thể và cá nhân, kết quả cụ thể như sau:

1. **Tập thể lao động xuất sắc:**
2. Phòng Quản lý đào tạo;
3. Phòng Khoa học và Hợp tác;
4. Trung tâm Thanh tra - Khảo thí;
5. Khoa Đào tạo quốc tế;
6. Khoa Chính sách công;
7. Bộ môn Luật Kinh tế;
8. Khoa Toán (cũ).

**II. Tập thể lao động tiên tiến**

1. Phòng Tổ chức - Hành chính;

2. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên;

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

4. Khoa Đầu tư (cũ);

5. Khoa Kế hoạch phát triển;

6. Khoa Kinh tế đối ngoại;

7. Khoa Tài chính - Tiền tệ (cũ);

8. Khoa Quản trị doanh nghiệp;

9. Khoa Đấu thầu;

10. Khoa Triết học và Chính trị học (cũ);

11. Khoa Ngoại ngữ (cũ);

12. Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng;

13. Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển.

**III. Danh hiệu *“Chiến sỹ thi đua cơ sở”***

1. Ông Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo;

2. Bà Nguyễn Thị Đông, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo;

3. Ông Lê Minh Vân, Giám đốc Trung tâm Thanh tra - Khảo thí;

4. Ông Đào Hoàng Tuấn, Phó Trưởng khoa Đào tạo quốc tế;

5. Ông Nguyễn Tiến Hùng, Trưởng phòng Chính trị và CTSV.

6. Ông Võ Xuân Hoài, Phụ trách phòng KH&HT;

7. Bà Trần Thị Thanh Minh, Chuyên viên, Trung tâm Thanh tra - Khảo thí;

8. Ông Phạm Ngọc Trụ, Giảng viên, Khoa Đầu tư (cũ);

9. Bà Phạm Mỹ Hằng Phương, Giảng viên, Khoa Đào tạo quốc tế;

10. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giảng viên, Bộ môn Toán;

11. Bà Lưu Thị Tuyết, Giảng viên, Bộ môn Luật Kinh tế;

12. Ông Phùng Thế Đông, Giảng viên, Khoa Chính sách công.

**IV. Danh hiệu *“Lao động tiên tiến”*** (Có danh sách kèm theo).

**V. Cá nhân được Giám đốc Học viện tặng giấy khen:** (Có danh sách kèm theo).

**VI. Đề nghị khen thưởng cấp Bộ:**

***- Đối với tập thể:*** Học viện Chính sách và Phát triển

Danh hiệu: ***“Tập thể lao động xuất sắc”***.

Hình thức khen thưởng: Cờ thi đua.

***- Đối với cá nhân:*** Ths. Võ Xuân Hoài.

Danh hiệu ***“Chiến sỹ thi đua cấp Bộ”.***

Trên đây là thông báo kết quả họp bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018, Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo để các tập thể, cá nhân biết./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Ban Giám đốc (để b/c);  - Các đơn vị thuộc HV;  - Dán bảng tin HV;  - Lưu: TCHC. | **TL. GIÁM ĐỐC**  **TRƯỞNG PHÒNG**  **TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH**  *(Đã ký)*  **Lê Hồng Quân** |

**DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC GIÁM ĐỐC TẶNG GIẤY KHEN**

*(Kèm theo Thông báo số 114/TB-HVCSPT ngày 09 tháng 10 năm 2018*

*của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Họ và tên** | **Chức vụ/Đơn vị** |
|
| 1 | Lê Hồng Quân | Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính |
| 2 | Lê Công Thành | Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính |
| 3 | Trần Thị Tú Ngà | Phòng Tổ chức - Hành chính |
| 4 | Nguyễn Tiến Thành | Phòng Tổ chức - Hành chính |
| 5 | Đặng Kim Thoan | Phòng Tổ chức - Hành chính |
| 6 | Phạm Xuân Tùng | Phòng Tổ chức - Hành chính |
| 7 | Chu Thị Ngọc Trâm | Phụ trách phòng Kế hoạch - Tài chính |
| 8 | Nguyễn Hương Trà | Phòng Kế hoạch - Tài chính |
| 9 | Nguyễn Thạc Hoát | Trưởng khoa Tài chính - Tiền tệ (cũ) |
| 10 | Mai Thị Hoa | Khoa Tài chính - Tiền tệ (cũ) |
| 11 | Vũ Thị Nhài | Khoa Tài chính - Tiền tệ (cũ) |
| 12 | Lê Huy Đoàn | Phó Trưởng khoa Kế hoạch phát triển |
| 13 | Bùi Thị Hoàng Mai | Khoa Kế hoạch phát triển |
| 14 | Trần Thị Trúc | Khoa Kế hoạch phát triển |
| 15 | Phan Lê Nga | Khoa Kế hoạch phát triển |
| 16 | Nguyễn Thành Đô | Khoa Kế hoạch phát triển |
| 17 | Nguyễn Quang Sơn | Khoa Kế hoạch phát triển |
| 18 | Nguyễn Thị Minh Hạnh | Phòng KH&HT |
| 19 | Bùi Thanh Bình | Phòng Quản lý đào tạo |
| 20 | Nguyễn Thị Phương Quỳnh | Phòng Quản lý đào tạo |
| 21 | Nguyễn Thu Phương | Phòng Quản lý đào tạo |
| 22 | Ngô Phúc Hạnh | Phụ trách khoa Chính sách công |
| 23 | Nguyễn Nam Hải | Khoa Chính sách công |
| 24 | Bùi Thúy Vân | Trưởng khoa Kinh tế đối ngoại |
| 25 | Nguyễn Thế Vinh | Trưởng khoa Đấu thầu |
| 26 | Đỗ Kiến Vọng | Phó Trưởng phòng CT và CTSV |
| 27 | Đỗ Thị Hoa | Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ (cũ) |
| 28 | Phạm Thị Hồng Liên | Khoa Ngoại ngữ cũ |
| 29 | Nguyễn Thị Hồng Nhâm | Khoa Toán (cũ) |
| 30 | Nguyễn Tiến Đạt | Bộ môn Luật Kinh tế |
| 31 | Đặng Minh Phương | Bộ môn Luật Kinh tế |

**DANH SÁCH DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2017-2018**

*(Kèm theo Thông báo số 114/TB-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2018*

*của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ/Đơn vị** |
| 1 | Lê Hồng Quân | Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính |
| 2 | Lê Công Thành | Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính |
| 3 | Lê Vũ Trường | Phòng Tổ chức - Hành chính |
| 4 | Phạm Hoàng Ngân | Phòng Tổ chức - Hành chính |
| 5 | Trần Thị Tú Ngà | Phòng Tổ chức - Hành chính |
| 6 | Ngô Thị Thanh Hoa | Phòng Tổ chức - Hành chính |
| 7 | Đặng Thị Kim Thoan | Phòng Tổ chức - Hành chính |
| 8 | Phạm Xuân Tùng | Phòng Tổ chức - Hành chính |
| 9 | Phạm Quốc Trinh | Phòng Tổ chức - Hành chính |
| 10 | Nguyễn Công Tuấn | Phòng Tổ chức - Hành chính |
| 11 | Tạ Đức Anh | Phòng Tổ chức - Hành chính |
| 12 | Nguyễn Tiến Thành | Phòng Tổ chức - Hành chính |
| 13 | Bùi Quang Nghĩa | Phòng Tổ chức - Hành chính |
| 14 | Chu Thị Ngọc Trâm | Kế toán trưởng, Phòng Kế hoạch - Tài chính |
| 15 | Nguyễn Hương Trà | Phòng Kế hoạch - Tài chính |
| 18 | Nguyễn Thế Hùng | Trưởng phòng Quản lý đào tạo |
| 19 | Nguyễn Thị Đông | Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo |
| 20 | Phùng Đình Vịnh | Phòng Quản lý đào tạo |
| 21 | Bùi Thanh Bình | Phòng Quản lý đào tạo |
| 22 | Vũ Thị Thu Hà | Phòng Quản lý đào tạo |
| 23 | Nguyễn Thị Phương Quỳnh | Phòng Quản lý đào tạo |
| 24 | Nguyễn Thu Phương | Phòng Quản lý đào tạo |
| 25 | Lưu Thị Diệu | Phòng Quản lý đào tạo |
| 26 | Bùi Đình Phúc | Phòng Quản lý đào tạo |
| 27 | Nguyễn Tiến Hùng | Trưởng phòng CT&CTSV |
| 28 | Đỗ Kiến Vọng | Phó Trưởng phòng CT&CTSV |
| 29 | Nguyễn Dương | Phòng Chính trị và CTSV |
| 30 | Vũ Tiến Sơn | Phòng Chính trị và CTSV |
| 31 | Bùi Minh Tuấn | Phòng Chính trị và CTSV |
| 32 | Võ Xuân Hoài | Phụ trách phòng KH&HT |
| 33 | Ngô Xuân Khoa | Phòng KH&HT |
| 34 | Nguyễn T. Minh Hạnh | Phòng KH&HT |
| 35 | Đào Hoàng Tuấn | Phó Trưởng khoa ĐTQT |
| 36 | Vũ Huyền My | Khoa Đào tạo quốc tế |
| 37 | Phạm Mỹ Hằng Phương | Khoa Đào tạo quốc tế |
| 38 | Nguyễn Tuấn Sơn | Khoa Đào tạo quốc tế |
| 39 | Phạm Hoàng Cường | Khoa Đào tạo quốc tế |
| 40 | Đoàn Anh Tuấn | Khoa Đào tạo quốc tế |
| 41 | Nguyễn Thanh Bình | Phó Trưởng khoa Đầu tư (cũ) |
| 42 | Vũ Đình Hòa | Phó Trưởng khoa Đầu tư (cũ) |
| 43 | Phạm Ngọc Trụ | Khoa Đầu tư (cũ) |
| 44 | Trần Thị Ninh | Khoa Đầu tư (cũ) |
| 45 | Nguyễn T.Bích Phương | Khoa Đầu tư (cũ) |
| 46 | Lê Huy Đoàn | Phó Trưởng khoa Kế hoạch phát triển |
| 47 | Bùi Thị Hoàng Mai | Khoa Kế hoạch phát triển |
| 48 | Trần Thị Trúc | Khoa Kế hoạch phát triển |
| 49 | Nguyễn Thành Đô | Khoa Kế hoạch phát triển |
| 50 | Nguyễn Quang Sơn | Khoa Kế hoạch phát triển |
| 51 | Pham Lê Nga | Khoa Kế hoạch phát triển |
| 52 | Bùi Thúy Vân | Trưởng khoa Kinh tế đối ngoại |
| 53 | Phạm Thị Quỳnh Liên | Khoa Kinh tế đối ngoại |
| 54 | Phan Thị Thanh Huyền | Khoa Kinh tế đối ngoại |
| 55 | Đào Hồng Quyên | Khoa Kinh tế đối ngoại |
| 56 | Bùi Quý Thuấn | Khoa Kinh tế đối ngoại |
| 57 | Ngô Phúc Hạnh | Phụ trách khoa Chính sách công |
| 58 | Nguyễn Nam Hải | Khoa Chính sách công |
| 59 | Nguyễn Thị Thu | Khoa Chính sách công |
| 60 | Vũ Thị Tâm | Khoa Chính sách công |
| 61 | Phùng Thế Đông | Khoa Chính sách công |
| 62 | Tường Thị Lan Anh | Khoa Chính sách công |
| 63 | Nguyễn Thạc Hoát | Trưởng khoa Tài chính - Tiền tệ (cũ) |
| 64 | Mai Thị Hoa | Khoa Tài chính - Tiền tệ (cũ) |
| 65 | Đỗ Thị Anh | Khoa Tài chính - Tiền tệ (cũ) |
| 66 | Vũ Thị Nhài | Khoa Tài chính - Tiền tệ (cũ) |
| 67 | Nguyễn Hải Yến | Khoa Tài chính - Tiền tệ (cũ) |
| 68 | Mai Văn Sáu | Khoa Tài chính - Tiền tệ (cũ) |
| 69 | Vũ Thị Minh Luận | Trưởng khoa Quản trị doanh nghiệp (cũ) |
| 70 | Trịnh Tùng | Phó Trưởng khoa Quản trị doanh nghiệp (cũ) |
| 71 | Lê Thị Hoài Thương | Khoa Quản trị doanh nghiệp (cũ) |
| 72 | Nguyễn Thế Vinh | Trưởng khoa Đấu thầu |
| 73 | Nguyễn Hoàng Diệu Linh | Khoa Đấu thầu |
| 74 | Ngô Minh Thuận | Phó Trưởng khoa Triết học và CTH (cũ) |
| 75 | Đào Văn Mừng | Khoa Triết học và CTH (cũ) |
| 76 | Nguyễn T.Thanh Nga | Khoa Triết học và CTH (cũ) |
| 77 | Vũ Thị Thái Hà | Khoa Triết học và CTH (cũ) |
| 78 | Vũ Thị Minh Tâm | Khoa Triết học và CTH (cũ) |
| 79 | Đỗ Thị Hoa | Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ (cũ) |
| 80 | Phạm Thị Diệu Linh | Khoa Ngoại ngữ (cũ) |
| 81 | Đỗ Thị Thanh Hà | Khoa Ngoại ngữ (cũ) |
| 82 | Cao Thu Hằng | Khoa Ngoại ngữ (cũ) |
| 83 | Nguyễn T.Hồng Mến | Khoa Ngoại ngữ (cũ) |
| 84 | Hoàng Thị Thu Huyền | Khoa Ngoại ngữ (cũ) |
| 85 | Phạm Thị Hồng Liên | Khoa Ngoại ngữ (cũ) |
| 86 | Nguyễn Văn Tuấn | Khoa Toán (cũ) |
| 87 | Nguyễn T.Hồng Nhâm | Khoa Toán (cũ) |
| 88 | Nguyễn Phương Lan | Khoa Toán (cũ) |
| 89 | Trần Thị Hương Trà | Khoa Toán (cũ) |
| 90 | Lưu Thị Tuyết | Bộ môn Luật kinh tế |
| 91 | Đặng Minh Phương | Bộ môn Luật kinh tế |
| 92 | Nguyễn Tiến Đạt | Bộ môn Luật kinh tế |
| 93 | Nguyễn Mã Lương | Trưởng Bộ môn GDTC&QP |
| 94 | Lê Minh Vân | Giám đốc, Trung tâm Thanh tra - Khảo thí |
| 95 | Lê Đình Đại | Trung tâm Thanh tra - Khảo thí |
| 96 | Nguyễn Thị Hà | Trung tâm Thanh tra - Khảo thí |
| 97 | Trần Thị Thanh Minh | Trung tâm Thanh tra - Khảo thí |
| 98 | Nguyễn Đức Hiếu | Trung tâm Thanh tra - Khảo thí |
| 99 | Nguyễn Thị Mai | Trung tâm Thanh tra - Khảo thí |