ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 712 /QĐ-ĐHYD *Thái Nguyên,* *ngày 11 tháng 4 năm 2016*

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc chi quà nhân ngày tết cổ truyền Bun Pi Mây cho lưu học sinh Lào

**và tết Chaul Chnam Thmey cho lưu học sinh Campuchia đang học tập tại trường**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC**

Căn cứ Nghị định số 31/CP của Chính phủ ngày 4 tháng 4 năm 1994 về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Thông tư số 120/2012/TT - BTC ngày 24 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia học tập tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 140/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 120/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia (diện hiệp định) học tập tại Việt Nam;

Căn cứ Hợp đồng số 236/HĐĐT ngày 23 tháng 4 năm 2015 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc với Trường đại học Y Dược Thái Nguyên về việc đào tạo đại học cho lưu học sinh Lào tại Trường đại học Y Dược Thái Nguyên năm 2015;

Căn cứ Công văn số 978/ĐHTN-QHQT ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Đại học Thái Nguyên về việc tiếp nhận lưu học sinh Lào;

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ - ĐHTN ngày 18 tháng 10 năm 2013 về việc công nhận lưu học sinh trúng tuyển vào học đại học chính quy ngành y đa khoa tại trường Đại học Y Dược;

Căn cứ Quyết định 1741A/QĐ- ĐHTN ngày 08 tháng 10 năm 2014 về việc công nhận lưu học sinh trúng tuyển vào học đại học chính quy tại trường Đại học Y Dược;

Căn cứ Quyết định số 2515/QĐ-ĐHTN ngày 03 tháng 11 năm 2015 về việc công nhận lưu học sinh trúng tuyển vào học đại học chính quy tại trường Đại học Y Dược;

Theo đề nghị của ông trưởng phòng Công tác HS - SV,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1**. Chi quà nhân ngày tết cổ truyền Bun Pi Mây - Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho 18 lưu học sinh Lào và tết cổ truyền Chaul Chnam Thmey - Vương quốc Campuchia cho 10 lưu học sinh Campuchia đang học tập tại trường.

***( Có danh sách kèm theo )***

**Điều 2.** Mức chi quà: 120.000 đồng/lưu học sinh.

**Điều 3**. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác HS - SV, phòng Đào tạo, phòng Kế hoạch - Tài chính và lưu học sinh có tên trên căn cứ Quyết định thi hành./.

***Nơi nhận:***  **KT.HIỆU TRƯỞNG**- Như điều 3 ( thi hành); **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

- LưuVT, CTHS - SV.

***(Đã ký)***

**PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng**

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

**DANH SÁCH LƯU HỌC SINH LÀO VÀ CAMPUCHIA**

**Nhận quà nhân ngày tết cổ truyền Bun Pi Mây và Chaul Chnam Thmey**

*Kèm theo Quyết định số: 712/QĐ - ĐHYD ngày 11 tháng 4 năm 2016*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **SỐ TIỀN**  **(đồng)** | **KÝ NHẬN** |
| 1 | Sổm Von Keo Sổm Phăn | K43A | 120.000 |  |
| 2 | On Sẻng Chai Mạ Vông | K43A | 120.000 |  |
| 3 | Sổm Đa Ly Xay Pha Chăn | K43A | 120.000 |  |
| 4 | Pinh Phết Sạ Mon | K43A | 120.000 |  |
| 5 | Un Pheng Lào Ma | K43A | 120.000 |  |
| 6 | Sao U Phi Da Ma Ni Vanh | K45A | 120.000 |  |
| 7 | Sou Da Lat Keo Pa Seuth | K45A | 120.000 |  |
| 8 | Sou Ri Vong Khoun Thi Koum Man | K45A | 120.000 |  |
| 9 | Vanly Tonglukangmaivang | K46I | 120.000 |  |
| 10 | Bounphang Vang Xaiyear | K46I | 120.000 |  |
| 11 | Vanchan Laioudon | ĐH Dược K9B | 120.000 |  |
| 12 | Phoutthalom Phonephachan | ĐH Dược K9B | 120.000 |  |
| 13 | Bouhieng Sengbounta | ĐH Dược K9B | 120.000 |  |
| 14 | Songthore | ĐH Dược K9B | 120.000 |  |
| 15 | Keota Thammavongsa | ĐH Dược K9B | 120.000 |  |
| 16 | Arlan Xaykhamsouk | ĐH Dược K9B | 120.000 |  |
| 17 | Sim Chanponloue | K46K | 120.000 |  |
| 18 | Hak Honghout | K46K | 120.000 |  |
| 19 | Tep Kosal | K46K | 120.000 |  |
| 20 | Chhay Leanghour | K46K | 120.000 |  |
| 21 | Ly Siv Kim | K46K | 120.000 |  |
| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** | **SỐ TIỀN**  **(đồng)** | **KÝ NHẬN** |
| 22 | Tep Sophon Leaksmy | K46K | 120.000 |  |
| 23 | Thieng Pisith | K46K | 120.000 |  |
| 24 | Manivanh Sitthivohanne | K47E | 120.000 |  |
| 25 | Tep Vathanak | K47E | 120.000 |  |
| 26 | Vann Vuthy | K47E | 120.000 |  |
| 27 | Sokhon Sereisathya | K48G | 120.000 |  |
| 28 | Kittivong Kaluna | RHM K8 | 120.000 |  |
|  | **Tổng** |  | **3.360.000** |  |

***Ấn định danh sách gồm 28 lưu học sinh.***

***Ấn định số tiền là: Ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng.***

**KT. HIỆU TRƯỞNG**

**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

***(Đã ký)***

**PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng**