BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

**HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC**

**KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC**

(Kèm theo Quyết định số 1797/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2020

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

**ĐƠN VỊ: Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Ngày tháng năm sinh** | **Vị trí tuyển dụng** | **Điểm phỏng vấn** | **Điểm ưu tiên** | **Tổng điểm** | **Kết quả** |
| 1 | Phạm Mạnh Hùng | 08/11/1991 | Chuyên viên quản lý dự án | 91.5 | 0 | 91.5 | Trúng tuyển |
| 2 | Phan Hồng Long | 02/9/1988 | Chuyên viên quản lý dự án | 74.5 | 0 | 74.5 | Trúng tuyển |
| 3 | Nguyễn Danh Quyết | 17/12/1990 | Chuyên viên quản lý dự án | 84.5 | 0 | 84.5 | Trúng tuyển |
| 4 | Nguyễn Thị Gấm | 20/7/1987 | Kế toán | 97 | 0 | 97 | Trúng tuyển |
| 5 | Trần Thị Nguyệt | 29/7/1990 | Kế toán | 76.5 | 0 | 76.5 | Trúng tuyển |
| 6 | Trần Thị Nhài | 05/02/1993 | Kế toán | 67.5 | 0 | 67.5 | Trúng tuyển |
| 7 | Lê Ngọc Tú | 14/3/1991 | Kế toán | 94 | 0 | 94 | Trúng tuyển |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

**HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC**

**KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC**

(Kèm theo Quyết định số 1797/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2020

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

**ĐƠN VỊ: Văn phòng Ủy ban Vũ trụ Việt Nam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Ngày tháng năm sinh** | **Vị trí tuyển dụng** | **Điểm phỏng vấn** | **Điểm ưu tiên** | **Tổng điểm** | **Kết quả** |
| 1 | Trần Tiến Đạt | 18/11/1992 | Chuyên viên hợp tác quốc tế | 91 | 0 | 91 | Trúng tuyển |
| 2 | Vũ Mạnh Thuần | 10/7/1992 | Chuyên viên tổng hợp | 89 | 0 | 89 | Trúng tuyển |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

**HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC**

**KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC**

(Kèm theo Quyết định số 1797/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2020

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

**ĐƠN VỊ: Báo Khoa học và Phát triển**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Ngày tháng năm sinh** | **Vị trí tuyển dụng** | **Điểm phỏng vấn** | **Điểm ưu tiên** | **Tổng điểm** | **Kết quả** |
| 1 | Trịnh Thị Kiều Anh | 6/6/1975 | Phóng viên-Biên tập | 80.5 | 0 | 80.5 | Trúng tuyển |
| 2 | Nguyễn Thanh An | 20/10/1996 | Phóng viên-Biên tập | 99 | 0 | 99 | Trúng tuyển |
| 3 | Ngô Nhật Hà | 12/3/1992 | Phóng viên-Biên tập | 84 | 0 | 84 | Trúng tuyển |
| 4 | Nguyễn Hoàng Nam | 19/12/1996 | Phóng viên-Biên tập | 98 | 0 | 98 | Trúng tuyển |
| 5 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 21/5/1976 | Phóng viên-Biên tập | 93.5 | 0 | 93.5 | Trúng tuyển |
| 6 | Phạm Công Nhất | 11/1/1994 | Phóng viên-Biên tập | 86 | 0 | 86 | Trúng tuyển |
| 7 | Vũ Bích Ngọc | 14/9/1989 | Phóng viên-Biên tập | 97.5 | 0 | 97.5 | Trúng tuyển |
| 8 | Nguyễn Tuấn Quang | 8/7/1995 | Phóng viên-Biên tập | 79.5 | 0 | 79.5 | Trúng tuyển |
| 9 | Đỗ Thị Thái Thanh | 28/2/1974 | Phóng viên-Biên tập | 98.5 | 0 | 98.5 | Trúng tuyển |
| 10 | Đinh Anh Thư | 6/8/1997 | Phóng viên-Biên tập | 96 | 0 | 96 | Trúng tuyển |
| 11 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 20/10/1984 | Văn thư - Quảng cáo phát hành | 95 | 0 | 95 | Trúng tuyển |
| 12 | Hồ Nguyễn Trung Anh | 4/5/1994 | Kế toán | 97 | 0 | 97 | Trúng tuyển |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |