UỶ BAN NHÂN DÂN
TİNH HUNG YÊN
Số: $1614 / \mathrm{QD}-U B N D$

CỘNG HOȦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸTT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 39 tháng 8 năm 2012

## QUYET DINH

Về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011

## UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HUNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức $\mathrm{H} D \mathrm{ND}$ và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định số $24 / 2010 / \mathrm{ND}-\mathrm{CP}$ ngày $15 / 3 / 2010$ của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐCP ngày $31 / 8 / 2010$ của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày $15 / 3 / 2010$ của Chính phủ; Thông tư số $13 / 2010 / T T-B N V$ ngày $30 / 12 / 2010$ của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số $24 / 2010 / \mathrm{ND}-\mathrm{CP}$ ngày $15 / 3 / 2010$ của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Kế hoạch số $142 / \mathrm{KH}-\mathrm{UBND}$ ngày $02 / 12 / 2011$ của UBND tỉnh về thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011;

Xét đề nghị Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011 tại Tờ trình số $41 / \mathrm{TTr}$-H円TTCC ngày 28/8/2012,

## QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011 của 705 thí sinh tham dự kỳ thi do Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2011 tổ chức thi từ ngày 27/7/2012 đến ngày 29/7/2012 tại Trường Cao đẳng sư phạm HưngYên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2011 có trách nhiệm thông báo kết quả thi tuyển công chức đến các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức và đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011 và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. $1.0 /$

## Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tinh;
- Nhu Điều 3;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh HY;
- Luu: VT, NC ${ }^{\text {H }}$.


Nguyễn Văn Thông

TÓNG HỢ KẾT QUẢ THI KỲ THI TUYÉN CÔNG CHỨC TİNH HUUNG YẾN NĂM 2011

## NGACH CHUYÊN YIÊN VȦ TUONG DUONG

(Kèm theo Quyèt đinh số /614 QA-UBND ngày S/ 18/2012 cüa UBND tinh Hung Yên)

|  | (Kèm theo Quyèt định só́ $/ 614$ QD-UBND ngày 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dieimm bai thi caic môn thi |  |  |  |  |  | Ghi chu |
| Stt | $\begin{aligned} & \text { Phong } \\ & \text { thi so } \end{aligned}$ | SBD | Hop |  |  |  |  | Vị trí việc làm đăng ký dụ thi | Đăng ký dự thi tuyễ̉n vào Phòng, Ban, bộ phận | Cơ quan đăng ký dụ thi: <br> Sờ, Ban, Ngành; <br> Chì cục, Ban (thuộc Sờ); <br> huyện, thành phố | ${ }^{\text {Dấi }}$ tương uu tiên | $\left.\begin{array}{\|c\|} \text { Biêm } \\ \text { uu tiên } \end{array} \right\rvert\,$ |  | $\left\|\begin{array}{c} \text { Ngoai } \\ \text { ngǘ (viêt) } \end{array}\right\|$ | $\begin{aligned} & \text { Tin học } \\ & \text { vàn } \\ & \text { phóng } \\ & \text { (trà́c } \\ & \text { nghiệm) } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { Nghiêp } \\ \text { wuy } \\ \text { chuyen } \\ \text { nganh } \\ \text { (viêt) } \end{gathered}$ |  |  |  |
| 1 | 11 | CV220 | Nguyền Thi Ánh | Hyér |  |  |  | den. fien quàn tri mang | Văn phòng Ban | Ban QL các KCN |  |  | 85,00 | 88,00 | Miễn thi | 66,50 | 97,50 | 315,50 |  |
| 2 | 2 | cvo41 | Quà Văn | , |  |  |  | Lnn viên tồng họp, bào cào thông kê. | Vân phòng Ban | Ban QL cac KCN | CBB | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Bo thi |
| 4 | 19 | CV427 | An Thi Thu | , | 188198 |  |  | huyên viên theo dôi linh vusc đầu tu | Phông Quän ly đầu tur | Ban QL cac KCN | CTB | 20 | 72,00 | 61,00 | 77,50 | 79,00 | 60,00 | 310,00 |  |
| 3 | 19 | CV431 | Nguyền Văn | Thanh | 05/11/1982 | Nam |  | Chuyèn viên theo döil linn vurc dâu tu | Phòng Quain ly đảu tu | Ban QL các KCN |  |  | 82,00 | 79,00 | 82.50 | 79,00 | 55,00 | 295,00 |  |
| 5 | 19. | CV410 | Tràn Nam | Duong | 24/06/1989 | Nam |  | Chuyên viên tồng hop báo cáo | Phöng Quàn lý doanh nghiệp | Ban QL cac KCN |  |  | 53,50 | 84,00 | 92,50 | 72,50 | 55,00 | 253,50 |  |
| 8 | 5 | CV114 | Pham Dúc | Nghia | 04/12/1979 | Nam |  | Chuyèn viên theo döi linh vurc quy hoạch, xay dumg | Phòng Quà liy Quy hoach-Möi truong | Ban QL các KCN |  |  | 90,50 | 88,00 | 97,50 | 82,00 | 100,00 | 354,50 |  |
| 6 | 6 | CV129 | Trân Đinh | Tuân | 25/09/1988 | Nam |  | Chuyên viên theo doil linh yurc quy hoach, xây dụng | Phông Quàn ly Quy hoach-Môi truòng | Ban QL caca KCN |  |  | 72,00 | 92,00 | 92,50 | 81,00 | 100,00 | 334,00 |  |
| 7 | 6 | CV133 | Vü Tuần | Viêt | 01/01/1987 | Nam |  | Chuyèn viên theo döi linh vuc quy hoach, xay dung | Phòng Quàn lỳ Quy hoach-Môi trờng | Ban QL cack KCN |  |  | 79,00 | 89,00 | 90,00 | 77,00 | 100,00 | 333,00 |  |
| 9 | 15 | CV294 | Lé Thi Ânh Hông | Chinh | 13/03/1985 | Nū |  | Chuyên viên theo dèilininh vurc bào về màit truơng | Phòng Quan ly Quy hoach-Möi trơng | Ban QL cá KCN |  |  | 84,00 | 82,00 | 97,50 | 85,00 | 100,00 | 354,00 |  |
| 10 | 15 | Cv310 | Dao Công | Vân | 17/01/1986 | Nam |  |  | Phòng Quan ly Quy hoach-Môi troung | Ban QL các KCN | CTB | 20 | 66,00 | 86,00 | 87.50 | 76,00 | 100,00 | 338,00 |  |
| 11 | 15 | CV308 | Nguyễn Bá | Tiên | 02/01/1989 | Nam |  | Chuyèn vièn theo döi linht vur bão vê môi trưong | Phòng Quà lì Quy hoach-Môi trờng | Ban QL cack KCN |  |  | 90,00 | 86,00 | 87,50 | 74,00 | 100,00 | 338,00 |  |
| 1 | 22 | CV495 | Vü Thi | Huorng | 30/04/1984 | Nü |  | Kétoan vièn | Văn phong Ban | Ban QL Khu \#H Phố Hién |  |  | 89,50 | 90,00 | 92,50 | 85,00 | 100,00 | 359,50 |  |
| 2 | 23 | CV541 | Nguy ền Thi Thu | Vân | 26/08/1985 | Nî̀ |  | Kề toàn vièn | Văn phòng Ban | Ban QL Khu OH Phồ Hiên |  |  | 81,00 | 83,00 | 97,50 | 74,00 | 97.50 | 326,50 |  |
| 3 | 11 | $\mathrm{CV}^{1} 13$ | vû Văn | Quang | 05/03/1986 | Nam |  | Chuyên viên tồng họp thông tin, môt cưa | Văn phòng Ban | Ban QL Khu ĐH Phô Hiền |  |  | 77,00 | 87,00 | Mieî̀n thi | 51,00 | 95,00 | 274,00 |  |
| 4 | 19 | CV420 | Nguyễn Thi | Luyề | 07/13/1988 | Nü |  | Chuyên viên theo dōi quãn ly đâu tu | Phòng Quy hoạch--fiu tur | Ban QL Khu \#H Phố Hién |  |  | 87,50 | 84,00 | 97,50 | 84,00 | 100,00 | 355,50 |  |
| 5 | 5 | CV104 | Vū Minh | Hoang | 30/08/1983 | Nam |  | Chuyên viên theo döi đôu tư ha tâng | Phòng Quy hoach-®âu tu | Ban QL Khu DH Phô Hién | Ств | 20 | 76,00 | Mîễn thi | 97,50 | 74,00 | 100,00 | 344,00 |  |
| 6 | 6 | Cv124 | Vü Huỳnh | Thien | 27/08/1979 | Nam |  | Chuyên viên theo dōi dàu tu hat tàng | Phòng Quy hoach-Dầu tu | Ban QL Khu ĐH Phố Hiên |  |  | 30,00 | 24,00 | 55,00 | 20,00 | 67,50 | 137,50 | Diêm < 50 |
| 7 | 6 | CV117 | Hoang Vân | Phuc | 04/12/1985 | Nam |  | Chuyên viên theo döi quy hoach | Phöng Quy hoach-Dầu tu | Ban QL Khu DH Phố Hiên |  |  | 67.00 | 88,00 | 97,50 | 76,00 | 100,00 | 319,00 |  |
| 8 | 6 | CV118 | Đỗ Đức | Phuong | 05/11/1985 | Nam |  | Chuyền viên theo döi quy hoach | Phòng Quy hoach--ầu tu | Ban QL Khu DH Phó Hiên |  |  | 7,00 | 14,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | Bó thi |
| 9 | 19 | CV412 | Nguyễn Thi | Hà | 03/07/1989 | ${ }^{\mathrm{Nu}}$ |  | Chuyên viên làp kề hoach tài chinh, kê hoazch vón | Phong Phait trièn ha tâng | Ban QL Khu ĐH Phố Hiên |  |  | 74,00 | 94,00 | 95,00 | 83,00 | 65,00 | 305,00 |  |
| 10 | 6 | CV130 | Bü Xuân | Tuấn | 10/06/1983 | Nam |  | Chuyèn viền lâp danh mucc và triền khai duy an | Phông Phat triền hat tàng | Ban QL Khu PH Phô Hiên |  |  | 70,00 | 86,00 | 97,50 | 71,00 | 100,00 | 312,00 |  |
| 11 | 6 | CV131 | Nguyền Minh | Tuân | 24/10/1984 | Nam |  | Chuyên viên lâp danh mucc và triênn khai dư à | Phông Phat triên hat âàng | Ban QL Klum DH Phô Hiên |  |  | 41,00 | 20,00 | 30,00 | 13,00 | 30,00 | 97,00 | Diê̇m $<50$ |
| 12 | 6 | CV126 | Lê Văn | Tiên | 15/08/1969 | Nam |  | Chuyèn viên xac đinh vồn, tồ chuc đâu gia đât, GPMB | Phong Phat t trên ha a tâng | Ban QL Khu ĐH Phố Hiên |  |  | 77,00 | 87,00 | 92,50 | 85,00 | 100,00 | 347,00 |  |
| 1 | 2 | CV026 | Đoañ Hồng | Anh | 21/02/1986 | Nī |  | Chuyên viên theo döi thi đua khen thường, duy tri, phát trî̃n Website | Văn phong $S$ ò | Sờ Công Thuorng |  |  | 90,00 | Mieĩn thi | 97,50 | 88,00 | 100,00 | 366,00 |  |
| 2 | 2 | CV039 | Đoan Thi | Hầng | 10/02/1988 | Nü |  | Chuyèn vièn theo dö̀ thi dua khen thurìg, duyy tri, phat trièn Website | Vân phòng Sờ | Sơ Cong Thuong |  |  | 79,00 | Mieî̃ | 87,50 | 78,00 | 97,50 | 332,50 |  |
| 3 | 23 | Cv535 | Nguyễn Thi Huyên | Trang | 07/09/1987 | Nü |  | Chuyên viên theo dōit tai chinh, kè toan | Phòng Kê hoôch-T-Tai chinh | Sö Công Thuoung |  |  | 92,00 | 94,00 | 95,00 | 93.00 | 100,00 | 378.00 |  |
| 4 | 22 | CV507 | Bui Thanh | Loan | 24/066/1987 | Nü |  | Chuyên vièn theo dōi tai chinh, kề toan | Phöng Kê hoach-Tai chinh | Sö Công Thuong | CTB | 20 | 78,00 | 86,00 | 90,00 | 79,00 | 92,50 | 348.50 |  |
| 5 | 22 | Cv502 | Pham Thanh | Huyèn | 03/1219886 | Nü |  | Chuyên viên theo dõi tai chinh, kề toan | Phöng Kề hoach-Tài chinh | Só Công Thuurng |  |  | 79,00 | 87,00 | 97,50 | 82,00 | 100,00 | 343.00 |  |
| 6 | 14 | CV271 | Nguyền Quöc | Hung | 20/05/1977/ | Nam |  | Chuyên viên theo döi hopp tac quốc tê, hôi nhâp kinh tề quûc tề | Phòng Kê hoagch-Tai chinh | Sö Công Thuorng | CTB | 20 | 91,00 | 76,00 | 95,00 | 91,00 | 100,00 | 393,00 |  |
| 7 | 14 | CV277 | Lė Thi Thanh | Mai | 01/04/1982 | Nü |  | Chuyên viên theo dơi hopp tac quốc têe, hôi nhâp kinh tề quốc tề | Phöng Kê hoagh-Tai chinh | Sö Cang Thuong |  |  | 88,50 | 58,00 | 77.50 | 88,00 | 100,00 | 364,50 |  |
| 8 | 14 | CV269 | Paio Thi Thuy | Dung | 21/07/1987 | Nü |  | Chuyèn viên theo döi hopp tàc quóc cế, hôi nhàp kinht tê quác tề | Phòng Kề hoagch-Taii chinh | Sȯ Công Thuorng |  |  | 73,00 | 66,00 | 82.50 | 79,00 | 95,00 | 326,00 |  |
| 9 | 14 | ${ }^{\text {CV279 }}$ | Bui Yhi Thu | Phuong | 07/12/1987 | Nư |  | Chuyèn vièn theo döi hopp tac quốc tê, hôi nhâp kinh tê quóc tế | Phòng Kề hoach-Tai chinh | Sö Công Thuorng |  |  | 79.00 | 65,00 | 85,00 | 76,00 | 87,50 | 318.50 |  |
| 10 | ${ }^{1} 4$ | CV281 | Nguyè̀n Văn | Thắng | 17/22/1989 | Nam |  | CV xây dung co chê, chinh sàch ĐTPT va CTPT cuaa ngành | Phòng Kéh hoach-Tai chinh. | Sȯ Công Thuong |  |  | 79,00 | 86,00 | 90,00 | 85,00 | 100,00 | 349,00 |  |





| Stt | Phòng thi sô |  | SBD | Họ và tên |  |  |  | vị tri việc làm âang ky dụ thi |  | Đăng ký dư thi tuyên vào Phông, Ban, bệ phận | $\begin{aligned} & \text { Cơ quan đăng kẏ dư thi: } \\ & \text { Sơ, Ban, Ngành; } \\ & \text { Chi cưc, Ban (thuậc Sō); } \\ & \text { huyện, thành phố } \end{aligned}$ |  |  | Diểm bai thi câc môn thi |  |  |  |  |  | Ghi chù |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  | $\begin{gathered} \text { Đôi } \\ \text { fương } \\ \text { uu tiên } \end{gathered}$ |  |  | $\left\|\begin{array}{c} \text { Diè̀m } \\ \text { vun tièn } \end{array}\right\|$ |  | $\begin{aligned} & \text { Kien } \\ & \text { thic } \\ & \text { chung } \\ & \text { cuiet } \end{aligned}$ | $\left\|\begin{array}{c} \text { Ngoai } \\ \text { ngū̆ (viét) } \end{array}\right\|$ | Tin hoc văn phong (tuăc nghiêm) | $\left\lvert\, \begin{gathered} \text { Nghtièp } \\ \text { cuy } \\ \text { chuyen } \\ \text { nganh } \\ \text { nvít) } \end{gathered}\right.$ | Nghị́p <br> nu <br> chuyèn <br> nganh <br> (tric <br> nghièm) |  |  |
| 50 | 50 | 13 |  | CV265 | Nguyễn Thi Hoàng |  |  |  |  |  |  | Đọi Quàn lỳ thi tườg số 03 | Sờ Công Thuong-Chi cuc QLTT |  |  | 80,00 | 80,00 | 97,50 | 74,00 | 95,00 | 323,00 |  |
| 51 | 1 | 12 | CV243 | Lru Quang | Hung |  |  |  |  | Đọi Quàn lỳ thi trừng sồ 03 | Sö Công Thuong-Chi cuc QLTT |  |  | 76,50 | 88,00 | 92,50 | 76,00 | 100,00 | 328,50 |  |
| 52 | 52 | 12 | CV231 | Hồ Viền |  | 24888 |  |  |  | Đöi Quàn lỳ thị tròng sóo 04 | Só Công Thuong-Chi cuc QLTT |  |  | 88,00 | 68,00 | 80,00 | 75,00 | 100,00 | 338,00 |  |
| 53 | 3 | 12 | CV230 | Dồ Xuân | 1 | perig |  |  | ksivtr liêmm rra, kiềm soát, thiêt làp hô so vu viêc, lun giữ ân chi | Đôi Quàn lỳ thit trừng sôo 04 | Sơ Công Thuong-Chi cuc QLTT |  |  | 80,00 | Mieî̃ thi | 87,50 | 74,00 | 95,00 | 323.00 |  |
| 54 | 4 | 13 | CV259 | Pham Thu |  | - |  |  | Ey fry tham gia kiêm ra, kiêm soát | Đôi Quàn lỳ thit trững sồ 04 | Sȯ Công Thuong-Chi cuc QLtT |  |  | 82,00 | 86,00 | 90,00 | 75,00 | 97,50 | 329,50 |  |
| 55 | 5 | 12 | CV239 | Pham Thi Thanh | Hoa | 04/1988 |  |  | SVTT kièm tra, kiêm soàt, trinh sat, phơi hop liên ngành | Đôi Quàn ly thit trờng sôo 05 | Sơo Công Thuong-Chi cuc Qitt |  |  | 92,50 | 93,00 | 97.50 | 88,00 | 100,00 | -368,50 |  |
| 56 | 6 | 13 | CV262 | Dưong Thề Anh | Tuân | 01/10/1988 | Nam |  | SVIT kièm tra, kiềl soàt, trinh sàt, phôi hopp liên ngành | Đôi Quàn lỳ thi tương sôo 05 | Só Công Thuorg-Chi cuc QLTT |  |  | 81,00 | 82,00 | 97,50 | 79,00 | 100,00 | 339,00 |  |
| 57 | 7 | 13 | CV252 | Nguyễn Vân | Nhuong | 05/08/1984 | Nam |  | SVVIT kièm tra, kiềm soât, trinh sat, lâp hồ so vu viẹc | Fội Quàn lỳ thit rrờng sôo 0 S | Sȯ Công Thuong-Chi cuc QLTT |  |  | 83,00 | 81,00 | 95,00 | 76,00 | 100,00 | 335,00 |  |
| 58 | 8 | 12 | CV236 | vü Văn | Düng | 16/109/1989 | Nam |  | SVIT kièm tra, kiềm soàt, quà ly đia bàn | Đôi Quà ly thi truơng sỗ 06 | Sơ Công Thuong-Chi cuc QLTT |  |  | 84,00 | 92,00 | 97,50 | 80,00 | 100,00 | 344,00 |  |
| 59 | 9 | 13 | CV25s | Luong Binh | Thầng | 25/12/1983 | Nam |  | SSVTT kièm tra, kiềm soât, trinh sât lâp hồ so vu viêc | Đôi Quàn lỳ thi trưong sốo 06 | Sơ Công Thuong-Chi cuc QLTT |  |  | 87,00 | 87,00 | 90,00 | 77,00 | 100,00 | 341,00 |  |
| 60 | So | 13 | CV257 | Nguyền Thi Phuơng | Thào | 24/12/1985 | Nü |  | KSVTT kièm tra, kièm soàt, lạp HS vu vièc, huru giư ân chi, THBC | Dọi Quàn ly thit trờng sôo 07 | Sơ Công Throng-Chi cuc QLTT | CBCE | 20 | 92.50 | 87,00 | 100,00 | 73,00 | 100,00 | 358,50 |  |
| 61 | 1 | 12 | CV228 | Doan Tüng | Diêp | 26/11/1982 | Nü |  | SVTT kièm tra, kièm soàt, làp HS vu viêc, luu giûùn chit, THBC | Đōi Quã ly tht tutuòng sôo 07 | Sö Cöng Thuorg-Chi cuc QLTT |  |  | 85,00 | 88,00 | 97.50 | 84,00 | 100,00 | 353,00 |  |
| 62 | 2 | 12 | CV229 | Büi Thi | Diêp | 06/07/1989 | Nü |  | KSVTT Kiêm rra, kiềm soàt, XD nhân môi phuc vu chông buôn lâu | Đọi Quân lỳ thì truòng sôo 07 | Sờ Công Thuong-Chi cuc QLIT |  |  | 82,50 | 86,00 | 87,50 | 75,00 | 100,00 | 332,50 |  |
| 63 | ${ }^{6}$ | 13 | CV256 | Làm Thi | Thanh | 281071989 | Nü |  | KSVTT kiêm tra, kiềm soat, chông SX, buôn bân hàng giâ | Đọi Quàn lỳ thit trừng sồ 07 | Sờ Công Thuong-Chi cuc QLTT |  |  | 90,00 | 88,00 | 97,50 | 70,00 | 100,00 | 330,00 |  |
| 64 |  | 12 | CV240 | Dạng Thi Thu | Hoai | 26/12/1985 | Nū |  | SVIT kièm tra, kiềm soât, chông vi phàm sờ hưu trí tuê | Doii Quàn lỳ thì trưong sôo 07 | Sö Công Thuong-Chi cuc QLIT |  |  | 89,50 | 82,00 | 97,50 | 73,00 | 100,00 | 335,50 |  |
| 1 |  | 21 | CV485 | Thành Thi Thúy | Hanh | 30/0711980 | Nü. |  | Kêt loán | Vän phöng Sö | Sơo Giao thòng vàn tai |  |  | 90,00 | 89,00 | 100,00 | 54,00 | 100,00 | 298.00 |  |
| 2 |  | 21 | CV477 | Pham Thuy | Duorng | 29/06/1988 | Nư |  | Chuyên viên theo döi tồng hopp bao caoo, quyêè toàn tai chinh | Phòng Kề hoach-Trài chinh | Sờ Giao thông vân tai |  |  | 88,00 | 90,00 | 97,50 | 88,00 | 100,00 | 364,00 |  |
| 3 |  | 23 | CV543 | Durong Thi | Vui | 03/07/1989 | Nü |  | Chuyên viên theo döi tông hopp bao cao, quyềt toan tai chinh | Phong Kề hoàch-Tài chinh | Sờ Giao thông vân tai |  |  | 84,00 | 86,00 | 97,50 | 66,00 | 97,50 | 313,50 |  |
| 4 |  | 7 | CV139 | Dồ Thi | Mo | 05509/1985 | Nü |  | Chuyèn viên theo döi tồng hop bao caoo sô lièu | Phöng Quan ly van tai | Sờ Giao thông vàn tài |  |  | 86,00 | 88,00 | 92,50 | 86,50 | 100,00 | 359,00 |  |
| 5 |  | 22 | cvs0s | Trần Thi | Liễu | 15/08/1987 | Nür |  | êt toàn vàn phòng | Vãn phòng Ban | Sờ Giao thòng vàn tai-Ban ATGT |  |  | 60,00 | 78,00 | 85,00 | 56,50 | 92,50 | 265,50 |  |
| 6 |  | 7 | Cv134 | Pham Dixc | Chinh | 07/11/1987 | Nam |  | Chuyên viên theo dōi tồng hop và tuyên truyên | Vãn phông Ban | Sö Giao thông vàn tà̀-Ban ATGT |  |  | 89.00 | 76,00 | 92,50 | 87,00 | 100,00 | 363,00 |  |
| 7 |  | 7 | CV135 | Dưony Hai | Băng | 06/06/1986 | Nam |  | Chuyên viên theo dö̀i tông hop và tuyèn tryyên | Van phòng Ban | Sơ Giao thông vàn tài-Ban ATGT |  |  | 75,00 | 95,00 | 90,00 | 84,50 | 100,00 | 344,00 |  |
| 8 |  | 7 | CVI40 | Đăng Xuàn | Nam | 28/12/1986 | Nam |  | huyên v vền theo đōi tổng hop và uyền truyên. | Vãn phòng Ban | Sỡ Giao thông yân tai-Ban ATGT |  |  | 63,00 | 84,00 | 90,00 | 79,00 | 100,00 | 321,00 |  |
| 1 |  | ${ }^{3}$ | Cvos3 | Lê Thi | Nêt | 20/07/1987 | Nū |  | Chuyên viêñ tiệp nhân nồ so, trä két quà đầu tu kinh doanh | Văn phòng Sò | Sȯ Kê hoach và Đàu tư | Ств | 20 | 77,00 | 86.00 | 92.50 | 72.00 | 100,00 | 341,00 |  |
| 2 |  | 3 | CV071 | Vü Dinh | Tuấn | 20/10/1989 | Nam |  | Chuyên viên tiêp nhân hồ so, trà kêt qua dầu tu kinh doanh | Và phong Sò | Sờ Kê hoach và Đàu tu |  |  | 87,00 | 90,00 | 97.50 | 74,00 | 100,00 | 335,00 |  |
| 3 |  | 3 | CV068 | Bui Hai | Trang | 24/11/1989 | Nü |  | huyên viên tiêp nhân hô so, trà kèt quà đâu thâu, DA vón NSNN | Văn phòng Sơ | Sö̀ Kê hoach và Dàu tu |  |  | 90,50 | 89,00 | 97,50 | 80,00 | 100,00 | 350,50 |  |
| 4 |  | 17 | ${ }^{\text {CV361 }}$ | Nguyễn Vièt | Hüng | 02/07/1981 | Nam |  | hanh tra viên | Thanh tra Sờ | Sö̀ Kề hoach và Đôù tu | Ств | 20 | 81,50 | 86,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 381,50 |  |
| 5 |  | 17 | CV370 | Vü Thi Thao | Nguyèn | 04/0711986 | Nü |  | hanh tra viên | Thanh tra Sö | Sö Kê hoach và Đâu tu |  |  | 90,50 | 93,00 | 97,50 | 92.00 | 100,00 | 374,50 |  |
| 6 |  | 17 | CV369 | Nguyễn Vân | Nãng | 23/12/1985 | Nam |  | Thanh tra vièn | Thanh tra Sờ | Sờ Kê hoach và Đîù tu |  |  | 86,00 | 86,00 | 90,00 | 90,00 | 97.50 | 363,50 |  |
| 7 |  | 17 | CV362 | Pham Thi | Huomg | 12/06/1984 | Nū |  | hanh tra viên | Thanh tra Sò | Sờ Kê hoàch và đàaut tu | Ств | 20 | 77,00 | 84,00 | 87,50 | 76,00 | 100,00 | 349,00 |  |
| ${ }^{8}$ |  | 17 | CV375 | Pham Thi | Thu | 21/05/1988 | Nü |  | thanh tra viên | Thanh tra Sö | Sö Kê hoach và Đàu uu |  |  | 79,00 | 89,00 | 97,50 | 83,00 | 100,00 | 345,00 |  |
| 9 |  | 17 | CV378 | Luorg Thi Mai | Trang | 19/09/1987 | Nü |  | hanh rrav viên | Thanh tra Só | Sờ Kê hoach và Dîu tư |  |  | 80,00 | 85,00 | 95,00 | 77,00 | 92,50 | 326,50 |  |
| 10 |  | 17 | CV376 | Tràn Thi Ngooc | Thu | 20/03/1979 | Nū |  | Thanh tra viên | Thanh tra Sö | Sô Kê hoach va Đàu tu | Ств | 20 | 50,00 | 70,00 | 72,50 | 73,00 | 87,50 | 303,50 |  |
| 1 |  | 17 | Cviss | Nguyền Thuy | Hiền | 07/04/1983 | Nū |  | hanh trav viên | Thanh tra Sö | Sờ Kê hoàch và đîu tur |  |  | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | Boothi |
| 12 |  | 19 | CV42! | Mai Văn | Nam | 13/02/1986 | ${ }^{\text {Nam }}$ |  | huyên viên theo döi doanh ngghiêp 1 | Phong Däng ky kinh doanh | Söo Kề hoach và đàùu ut | Ств | 20 | 86,00 | 87,00 | 92,50 | 90,50 | 100,00 | 387,00 |  |
| 13 |  | 19 | CV408 | Chu Hoang | Dông | 03/12/1987 | Nam |  | Chuyên viên theo dòi doanh nghtiêp 1 | Phong Dang ky kinh doanh | Sờ Kê hoach và Đâu tur |  |  | 75,00 | 52,00 | 85,00 | 72,00 | 75,00 | 294,00 |  |
| 4 |  | 19 | CV 423 | Buil Thi | Ngobn | 06/06/1989 | Nü |  | huyên viên theo dzi doanh nghiệp 1 | Phòng Đañ kiy kind doanh | Sô Kê hoach va Đàu uu |  |  | 79,00 | 86,00 | 92,50 | 75,00 | 50,00 | 279,00 |  |
| 5 |  | 19 | CV434 | Nguyè̀n Vân | Tuân | 16/06/1987 | Nam |  | Chuyên viên theo dôi doanh nghiêp 2 | Phöng Dăng ky kinh doanh | Sơ Kê hoach và Đâu ư |  |  | 72,50 | 87,00 | 95,00 | 80,00 | 97,50 | 330,00 |  |
| 16 |  | 19 | CVं426 | Trầ Thi Thanh | Nhä | 07/09/1984 | Nür |  | Chuyên viên theo döi doanh nghiẹp 2 | Phòng Đãng ky kinh doanh | Sờ Kề hoạch và Đâu tur |  |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Bo thi |




|  |  |  | Họ và tên |  | $\left\lvert\, \begin{gathered} \text { Ngày, } \\ \text { chang, naxm } \\ \text { sinh } \end{gathered}\right.$ | $\left\|\begin{array}{c} G i a i t i \\ \text { tinh } \end{array}\right\|$ |  |  |  |  |  | Piểm bài thi các môn th |  |  |  |  |  | Ghi chư |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Stt | Phong | SBD |  |  |  |  |  |  |  | Diểm un tiên | Kiến <br> thürc <br> chung (viét) | $\left\|\begin{array}{c} \text { Ngoai } \\ \text { ngut (viett } \end{array}\right\|$ | $\left.\begin{array}{c} \text { Tin hoc } \\ \text { van } \\ \text { phong } \\ \text { (trict } \\ \text { nghiéf) } \end{array}\right\}$ | $\left.\begin{gathered} \text { Noghiẹp } \\ \text { ve } \\ \text { chuydn } \\ \text { ngandit } \\ \text { (vicit) } \end{gathered} \right\rvert\,$ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 02/11/1988 | Nü | Chuyên viên truyên thông theo dôi quy̆ bảo trơ trè em |  |  |  |  | 79,00 | 94,00 | 95.00 | 80,00 | 95,00 | 334,00 |  |
| 27 | 25 | CV593 | ( Nguyễ Thi | Thượ | \| 02 26/11/198881984 | Nü | Chuyên vièn quàn lỳ các muc tièu xâ, phương phù hợ voí TE | Phông Bào vệ, chăm sóc trè em | Só Lao dông-TB\&XH |  |  | 87,00 | 91,000 | 95,00 | 84,00 | 100,00 | 355,00 |  |
| 28 | 24 | Cv555 | - Nguyen Thi Thu | ${ }_{\text {Hiang }}^{\text {Hieùu }}$ | 2608/7984 | ${ }^{\text {Nam }}$ | Chuyèn vièn quàn lỳ cac muc tiêul xã, phương phù hop vöi TE | Phòng Bào vê, chăm sóc trè em | Sȯ Lao dông. TB\& XH | HTNY | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 10,00 | B6 thi |
| 29 | 24 | CV564 | Vü Vân | ${ }_{\text {Huy }}^{\text {Hiêu }}$ | $\|$$01 / 701 / 1984$ <br> $29 / 1 / 1982$ | Nam |  | Phòng Bào vê. chàm sóc tré em | Só Lao dông.-TB\&XH | CTB | 20 | 90,00 | 85,00 | 92,50 | 86,00 | 100,00 | 382,00 |  |
|  | 24 | Cv572 | Bang Quy | Anh | 02/02/1988 | Nù | Chuyên vièn theo dõi caic chuoung trinh du àn về trè em | Phòng Bào vê, chăm sợ trè em | Só Lao dông-TB\&XH |  |  | 60,50 | 77,00 | 85,00 | 66,00 | 70,00 | 262,50 |  |
| 31 | 24 | CV549 | ${ }_{\text {Bäng Thi }}^{\text {Bui Thanh }}$ | ${ }_{\text {Lièm }}$ | 18/02/1988 | Nam | Chuyên viên theo dōi công tà BHXH, tiên luong | Phòng Lao đọng-Tiền hroug-BHXH | Só Lao dông-TB\&XH |  |  | 94,00 | 86,00 | 92,50 | 84,00 | 100,00 | 362,00 |  |
| 32 | 25 | Cv576 | $\underbrace{\text { Bü Thanh }}_{\text {Vü Thi }}$ | Huê |  |  | Chyyên viên theo döi công tac BHXH, tiên luong | Phòng Lao đông-Tiền luong-BHXH | Sḋ Lao dông-TB\&XH |  |  | 84,00 | 89.00 | 90,00 | 77,00 | 100,00 | 338,00 |  |
| 33 | 24 | Cv569 | Vũ Thi | Huee | 21/09/1988 | Nü |  | Phòng Lao đông-Tiền luong-BHXH | Sờ Lao đồng-TB\&XH |  |  | 50,00 | 58,00 | 92,50 | 71,00 | 97.50 | 289,50 |  |
| 34 | 25 | Cvs86 | (Nuyễ Thi | Phuoung | 29/07/1988 | Nu | Chyyên viên theo dōi công tac BHXH, tiền luong |  |  |  |  | 37,00 | 83,00 | 77,50 | 72,00 | 77,50 | 258,50 | Dièm < 50 |
| 35 | 25 | Cv601 | Tràn Thi | Vân | 18/07/1988 | Nū | Chuyền viên theo döi công tác BHXH, tiêen luoong | Phòng Lao đông-Tiễ luoong-BHXH | Sơ Lao dông- TB \& X H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 24 | Cv553 | Nguyễ Thị | Duyên | 02/09/1985 | Nū | Chuyên v vièn QLLD nuớc ngoai tai tinh, công tác thoa ước LD | Phòng Lao đông-Tiền Lrơng-BHXH | Ṡ̇ Lao dông.TB\&XH |  |  | 90,00 | 84, |  | 79,00 | 100,00 | 348,00 |  |
| 37 | 2 | CV045 | Lê Xuân | Hüng | 01/05/1988 | Nam | Hänh chinh, tông hop kièm vàn thu-tun trû, thiu kho, quy | Phöng Hành chinh-Tông hop | Ṡ̇ Lao dông-TB\&XH-Chi cuc PCTNXH |  |  | 83,00 | 87,00 | 97,50 | 91,00 | 00 | 365,00 |  |
| 38 | 2 | Cv035 | Pham Thi Quỳnh | Giang | 20/09/1989 | Nor | Hành chinh, tông hop kièn van thu-tuu trux, thiu kho, quy | Phòng Hành chinh-Tồng bop | Sö Lao đông-TB\&XH-Chi cuc PCTNXH |  |  | 91,00 | 84,00 | 97,50 | 82,00 | 100,00 | 355,00 |  |
| 39 | 2 | CV028 | Lè Thi | Anh | 2012/1986 | Nü | Hành chinh, ông hop kièm vãn thu-luu trũ, thu kho, quy̆ | Phöng Hành chinh-Tồng hop | Sö Lao đông-TB\&XH-Chi cuc PCTNXH |  |  | 86,00 | 76,00 | 100,00 | 78,00 | 100,00 | 342,00 |  |
| 40 | 2 | Cvo2s | Trî̀n Thi Minh | An | 15/11/1983 | Nü | Hanh chinh, tông hop, kiêm vãn thu-luru tru, thü kho, quy | Phòng Hành chinh-Tông hop | Sö Lao đông-TB\&XH-Chi cuç PCTNXH |  |  | 67,00 | 76,00 | 90,00 | 76,00 | 100,00 | 319,00 |  |
| 41 | 24 | Cv558 | Nguyễn Thi | Hào | 05/02/1988 | Nu | CV theo dôi LDSX ò cac TT, cac DV liên quan đên KS., tha hàng | Phòng Nghiep vu | Sà Lao đông-TB\&XH-Chi cuc PCTNXH | CBB | 20 | 86,00 | 90, | 50 | , 00 | 00 | 374,00 |  |
| 42 | 25 | Cv589 | Lè Minh | Tần | 27/06/1985 | Nam | CV theo dôi LDSSX ò cac TT, cac DV liên quan đên KS, nhà hàng | Phòng Nghlièp vu | Sờ Lao đông-TB\&XH-Chi cuc PCTNXH | CbB | 20 | 81,00 | 85.00 | 90,00 | 8,00 | 50 | 354,50 |  |
| 43 | 25 | Cv578 | Hoàng Thuý | Liên | 26/09/1989 | Nü | CV theo dôi LDSX à các TT, cac DV liên quan đên KS, nhà hàng | Phöng N Nghièp vu | Sö Lao đông-TB\&XH-Chi cuc PCTNXH |  |  | 81,00 | 90,00 | 95,00 | 73.50 | 100,00 | 328,00 |  |
| 44 | 25 | Cvs85 | Phan Thi Kim | Oanh | 05/02/1988 | Nü | CV theo dôi LDSX ò cac TT, cac DV liên quan đên KS, nha hàng | Phöng Nghièp vu | Sȯ Lao đông. TB\&XH-Chi cuc PCTNXH |  |  | 87,00 | 73,00 | 92,50 | 69,00 | 100,00 | 325,00 |  |
| 45 | 25 | CV598 | Lê Nhu | Tüng | 28/11/1986 | Nam | CV theo đôi LDSX ó cac TT, cac DV liên quan đên KS, nhà hàng | Phöng Nghiệp vu | Sò Lao đông-TB\&XH-Chi cuc PCTNXH |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | $\mathrm{CV}^{\text {C048 }}$ | Dang Thi | Huyèn | 18805/1986 | Nü | Chuyề viên tồng hop | Varn phòng Só | Sȯ NN\&PTNT |  |  | 90.00 | 76,00 | 92,50 | ${ }^{82,00}$ | 97,50 | 351,50 |  |
| 2 | 3 | Cv062 | Hoang Vàn | Thinh | 19/05/1989 | Nam | Chuyên viên tồng hop | Văn phòng Só | Sö NN\&PTNT |  |  | 87,00 | 77,00 | 95,00 | 1,00 | 100,00 | 349,00 |  |
| 3 | 17 | CV367 | Nguyễn Quang | Minh | 28/01/1989 | ${ }^{\mathrm{Nam}}$ | Tharh hra viên vè XDCB đê điêu, thuy loi, đonn thu tố cáo | Thanh tra Sö | SÖ NNEPPTNT |  |  | 77,00 | 96,00 | 87,50 | 77,00 | 100,00 | 331,00 |  |
| 4 | 22 | Cv501 | Pham Thi | Huyèn | 24/05/1988 | Nū | Két toan chi thuòng xuyên và theo dzzi các dur an | Phong KH-TC-Thông tin nông nghiêp | Sȯ NNEPTNT | Ств | 20 | 52.00 | 72,00 | 87,50 | 87,00 | 100,00 | 346,00 |  |
| 5 | ${ }^{23}$ | Cv523 | Ngò Thi | Phuong | 01090/1987 | Nư | Kế toán chit thuongs xuyên và theo dōi caic dur àn | Phöng KH-TC-Thông tin nông nģhiêp | Só NN\&PTNT |  |  | 86,00 | 00 | 90,00 | 60,00 | 50 | 303,50 |  |
| 6 | 26 | CV606 | Nguyễn Văn | Hanh | 28/08/1983 | Nam | Chuyên viên theo dōi cây ngôo và cây luongs thuc khác | Phòng Trồng trot | Só NN\&PTNT |  |  | 69,00 | 71,00 | 95,00 | 81.00 | 97,50 | 328.50 |  |
| 7 | 26 | CV616 | Nguyền Thi | Thu | 109/09/1986 | Nū | Chuyên viên theo dôi cây rau quà và thurc phâm | Phong Trồng trot | SÓ NN\&PTNT |  |  | 86.50 | 87,00 | 87,50 | 91,00 | 97.50 | 366,00 |  |
| 8 | 26 | ${ }^{\text {CV607 }}$ | Nguyền Thi Mai | Hồng | 25/02/1989 | Nü | Chuyên viên theo dōi cây rau qua và thuc phâm | Phong Trông trot | S NN\&PTNT | CTB | 20 | 64,00 | 46,00 | 92,50 | 68,50 | 100,00 | 321,00 | Dièm < 50 |
| 9 | 26 | Cv613 | Đồng Thi | Phuong | 26/10/1982 | Nü | Chuyên viên theo döi đâtr, phàn bón, tồng hop tiên đô sân xuát | Phòng Trồng trot | Só Nn\&PTNT |  |  | 67,00 | 84,00 | 85,00 | 83,00 | 100,00 | 333,00 |  |
| 10 | 26 | CV628 | Ung Manh | Thanh | 20/12/1983 | Nam | Chuyên viên theo dōi chât thai, môit trừng chân nuôi | Phong Chãn nuoui | Sín NN\&PTNT |  |  | 66.00 | 77,00 | 65,00 | 76,00 | 97,50 | 315.50 |  |
| 11 | 26 | CV627 | Bui Thanh | Nhiệm | 20/10/1981 | Nam | Chuyên viễn theo đōi chât thài, mơi trương chân nuôi | Phòng Chăn nuoù | Só NN\&PTNT |  |  | 62,00 | 67,00 | 72.50 | 64,00 | 90,00 | 280,00 |  |
| 12. | 26 | CV629 | Hà Đồ | Tho | 15/12/1987 | Nam | Chuyên viền theo dōi chât thai, môit trừng chăn nuôi | Phông Chăn nuôi | Só NN\&PTNT |  |  | 25,00 | 27,00 | 55,00 | 29,00 | 00 | 153,00 | Diềm <50 |
| 13 | 27 | CV634 | Lè Doân | Viêt | 13/04/1984 | Nam | Chuyên viên theo döi thưc àn và thuóc thay y thuy sán | Phòng Thuy sàn | Sö NN\&PTNT | CBB | 20 | 88,50 | 91,00 | 95,00 | 81,50 | 9,50 | 369,00 |  |
| 14 | 27 | CV633 | Trần Thi Hồng | Thüy | 07/03/1986 | Nü | Chuyên viên theo dōi thúc ann và thuóc thu y y thuy san | Phöng Thuy sàn | Só NN\&PTNT | Ств | 20 | 87,00 | 81,00 | 100,00 | 79,00 | 82,50 | 347,50 |  |
| 15 | 27 | CV631 | Phung Thi | Hoa | 06/02/1987 | Nü | CV theo dzoi môit rrừng ao nuziol. BV, PT nguôn loi thuy sàn | Phông Thuy sàn | Só NN\&PTNT |  |  | 89,00 | 88,00 | 95,00 | 75,00 | 100,00 | 339,00 |  |
| 16 | 28 | CV665 | Nguyễn Đîc | Toàn | 26/02/1987 | Nam | Chuyên viên thầm dinh du toàn thiêt kế công trinh | Phòng Quân ly chát lưong công trinh | Só NN\&PTNT |  |  | 50,00 | ,00 | 7,50 | 80,00 | ,00 | 310,00 |  |
| 17 | 28 | CV656 | Buil Truờng | Giang | 16/09/1987 | Nam | Chuyên viên theo dōi chàt luơng công trinh | Phòng Quãn ly chất lưong công trinh | Sȯ NN\&PTNT |  |  | 68,50 | 87,00 | 92,50 | 75,00 | 100,00 | 318,50 |  |
| 18 | 2 | CV032 | Duong Thi Kim | Dung | 16/07/1985 | Nä | Chuyên viên tông hopp | Phông Tô chưc-Hành chinh | Sö NN\&PTNT-Chi cuc BVTV |  |  | 76,00 | 92,00 | 90,00 | 79.00 | 100,00 | 334,00 |  |
| 19 | 26 | CV614 | Nguyền vãn | sy | 05/04/1985 | Nam | Chuyên viên duy tinh, dư bao dich hai cây rau màu, cây ăn quà | Phông Kỳ thuart | Sön NN\&PTNT-Chi cuc BVTV |  |  | 57,00 | 92,00 | 85,00 | 80,50 | 80,00 | 298,00 |  |
| 20 | 26 | CV603 | Buii Tièn | Düng | 19/03/1988 | Nan | Chuyền viền dự tinh, dư báo tinh hinh sâul hạ lua | Phông Ky̆ thuật | Sö̀ NN\&PTNT-Chi cuc BvTV | CBB | 20 | 51. | 86, | 85, | 79,50 | 97,50 | 327,50 |  |







|  |  |  | He và tên |  | $\left\|\begin{array}{c} \text { Ngày, } \\ \text { thang, năm } \\ \hdashline \text { sinh } \end{array}\right\|$ | $\left\|\begin{array}{c} \text { Citioi } \\ \text { tinh } \end{array}\right\|$ |  |  |  |  |  | Diềm bài thi caic môn thi |  |  |  |  | Tô̂̉ng sốn <br> diến (KTC <br> + viêt $N V$ <br> $C N \times 2+$ <br> trấc nghiềm <br> NVCN + <br> diềm uu tiên) | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Stt | Phòng thi số | SBD |  |  | Día <br> tupang <br> uru tienn$\|$ |  |  |  |  | Điềm uu tiên | $\begin{gathered} \text { Kiên } \\ \text { thüc } \\ \text { chung } \\ \text { (viet) } \end{gathered}$ | $\left.\begin{gathered} \text { Ngoai } \\ \text { ngū (viét) } \end{gathered} \right\rvert\,$ | Tin học <br> vằn <br> phong <br> (trắc <br> nghiệm) | $\left.\begin{array}{\|c\|} \text { Noghièp } \\ \text { up } \\ \text { chuyèn } \\ \text { nganh } \\ \text { (viete) } \end{array} \right\rvert\,$ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CV XD kê hoach, TĐDA dầu tu, quyêt toan CTXDCB |  |  | ${ }^{\text {CbCP }}$ | ${ }^{20}$ | 79.00 | 77,00 | ${ }^{90,00}$ | 56,50 | 52,50 | 264,50 |  |
| 7 | 19 | $\mathrm{Cl}^{\mathrm{CV} 429}$ | Đàm Hữu | Thang | 1610/1987 | ${ }^{\text {Nam }}$ | Chuyên viên tồng hep, quyèt toan tai chinh | Phòng Tai chinh-Ké hoach | UBND huyên Khoai Châu |  |  | 70.50 | 86,00 | 87,50 | 60,50 | 97,50 | 289,00 |  |
| 8 | 22 | Cv513 | Đồ Khăc | Nam | 28/11/1988 | Nam | Chuyên viề tồng hopp, quyet toan tar chinh | Phông Lao đông-Thuong birih và X a hôi | UBND huyên Khoai Châu |  |  | 88,00 | 90,00 | 77,50 | 70,00 | 100,00 | 328,00 |  |
| 9 | 24 | Cv570 | Buii Viềt | Hung | 28/08/1982 | ${ }_{\text {Nü }}^{\text {Nam }}$ | Chuyền viên theo dori hao troo xâ hồ | Phơng Lao đọng-Thuơng birin và Xà hộ̀ | UBND huyên Khoai Châu |  |  | 86,00 | 92,00 | 97,50 | 82,00 | 100,00 | 350,00 |  |
| 10 | 24 | CV561 | Nguyễn Thi | Hiền | 25/10/1984 | ${ }_{\text {Nü }}^{\text {Nü }}$ |  | Phong Lao đông-Thuorng binh và Xã hội | UBND huyên Khoai Chàu |  |  | 78,00 | 91,00 | 85,00 | 73,00 | 97,50 | 321,50 |  |
| 11 | 24 | CV559 | Hoàng Thi | Наіо | 16/07/1987 | Nü | Chuyên viên theo döi ke toann, un đâ, hoc sinh, sinh vièn | Phong Lao đông-Thuơng binh và Xâ hồi | UBND huyên Khoai Châu |  |  | 76,00 | 92,00 | 87,50 | 72,00 | 100,00 | 320,00 |  |
| 12 | 24 | Cv566 | Nguyễn Thi | Hoa | 07/09/1989 | Nü | Chuyên viên theo dõi day nghè | Phong Lao dang- - huorn Phoinh van | UBND huyên Khoai Châu |  |  | 89,00 | 92,00 | 92,50 | 79,00 | 100,00 | 347,00 |  |
| 13 | 26 | Cv608 | Bui Thi Kim | Huơng | 088/1/1986 | Nū | Chuyên viên theo döi trông trot | Phong Nông nghtiép va PTVT |  |  |  | 84,00 | 91,00 | 92,50 | 75,00 | 97,50 | 331,50 |  |
| 14 | 26 | CV617 | Đao Thi | Tuyêt | 12/05/1986 | Nư | Chuyên viên theo döi trồng trot | Phòng Nông nghiép và PTNT | UBND huyên Khoar Chau |  |  | 77,00 | 90,00 | 90,00 | 73,50 | 97,50 | 321,50 |  |
| 15 | 26 | Cv620 | Phan Văn | Hiếu | 13/01/1985 | Nam | Chuyên viên theo döi chăn nuôi, thu y | Phòng Nông nghtiêp va PTNT | UBND huyên Khoai Châu |  |  | 77,00 | 90,00 | 90,00 | 73,50 | 97,50 | 321,50 |  |
| 16 | 26 | CV622 | Trinh Thi | Huyè̀n | 06/08/1988 | Nü | Chuyên viên theo dzic chăn nuôi, thú y | Phoong Nông nghiêp và PTNT | UBND huyên Khoai Châu |  |  | 30,00 | 86,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 30,00 |  |
| 17 | 28 | CV661 | Trầ Văn | Nam | 11/08/1983 | Nam | Chuyên viên theo döit thùy lọi | Phoong Nông nghtiẹp và PTNT | UBND huyên Khoai Châu |  |  | 86,00 | 85,00 | 100,00 | 69,50 | 100,00 | 325,00 |  |
| 18 | 28 | CV667 | Đáo Thi | Tuyến | 17/09/1989 | Nü | Chuyên viên theo drio đê điêu, phòng chông liut bão | Phong Nông nghtiêp và PTNT | UBND huyên Khooii Châu |  |  | 83,00 | 93,00 | 92,50 | 72,50 | 97,50 | 325,50 |  |
| 19 | 27 | Cv632 | Hoàng Van | Thuần | 14/08/1987 | Nam | Chuyèn v viên theo dêi thùy sàn, kinh tề HTX và PTNT mờ | Phòng Nông nghièp và PTNT | UBND huyên Khooii Châu |  |  | 84,50 | 81,00 | 87,50 | 74,00 | 87,50 | 320,00 |  |
| 20 | 16 | Cv312 | Lê Ngoc | Anh | 22/12/1988 | Nam | Chuyèn viên theo doi thu hôi dât, bôi thưong GPMB | Phòng Tai nguyền và Môi trưong | UBND huyên Khoói Châu |  |  | 75,00 | 88,00 | 97,50 | 52,00 | 100,00 | 279,00 |  |
| 21 | 16 | Cv329 | Nguyền Vãn | Long | 25/08/1986 | Nam | Chuyên viên theo dôi thu hôi dất bobi thuơng GPMB | Phòng Tai nguyèn và Môi truòng | UBND huyên Khooii Châu |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | Bot thi |
| 22 | 15 | CV307 | Lê Thi Thanh | Thiy | 14/03/1988 | Nü | Chuyên viên theo dżi quân lỳ môi trư̇ng | Phòng Tài nguyên và Môi truòng | UBND huyên Khooai Châu |  |  | 90,00 | 84,00 | 92.50 | 75,00 | 100,00 | 340,00 |  |
| 23 | 14 | CV288 | Lê Huy | Trừng | 01/08/1988 | Nam | CV theo dōi công nghiẹp, tiễu thù công nghiệ, diên | Phòng Công Thuomg | UBND huyên Khoai Châu |  |  | 85,00 | 84,00 | 90,00 | 79,00 | 100,00 | 343,00 |  |
| 24 | 6 | CV127 | Hoàng Van | Tinh | 24/11/1983 | ${ }^{\mathrm{Nam}}$ | Chuyèn viên theo dzic caic DA và công làc xây dumpg | Phong Công Thuong | UBND huyên Khoai Châu |  |  | 79,00 | 90,00 | 95,0 | 69,00 | 97,50 | 314,50 |  |
| 25 | 5 | Cvio3 | \#ồ Đüc | Hâu | 21/03/1983 | Nam | Chuyên viên theo dōi xay dung, quy hoach, kê hoach | Phòng Công Thuong | UBND huyên Khooii Châu |  |  | 91,50 | 86,00 | 97,50 | 74,00 | 100,00 | 339,50 |  |
| 26 | 7 | CV137 | Hoàng Truòng | Giang | 1710/1986 | Nam | $C V$ theo doiz giao thôn, XD co bañ, DA giao thông | Phöng Công Thuong | UBND huyên Khoai Châu |  |  | 86,00 | 84,00 | 95,00 | 80,00 | 100,00 | 346,00 |  |
| 27 | 7 | Cvi41 | Lè van | Thầng | 09/08/1978 | Nam | CV theo dōi giao thông, XD cor bàn, DA giao thông | Phöng Công Thuong | UBND huyên Khoai Châu |  |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | 12 | CV232 | Pham Trân | Đông | 20/11/1982 | Nam | CV theo döi thuong maj, dich vu, khoa hocc công ngheep | Phong Công Thuong | UBND huyên Khoai Châu |  |  | 67,00 | 86,00 | 62,50 | 77,00 | 87,50 | 308.50 |  |
| 29 | 12 | CV234 | Đao Văn | Düng | 19/10/1987 | Nam | CV theo dồ thuong mai, dich vu, khoa hoc công nghệ | Phòng Công Thuong | UBND huyên Khoai Châu |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Bȯ thi |
| 30 | 18 | CV383 | Đồ Xuân | Hung | 30/09/1988 | Nam | Chuyèn viên theo dōi y, dươ, công tác chàm chưa bềnh | Phòng Y tế | UBND huyên Khoai Châu |  |  | 83,00 | 88.00 | 92,50 | 72,50 | 100,00 | 328,00 |  |
| 31 | 8 | Cv158 | Hoàng Thi Diêu | Linh | 19/12/1984 | Nü | Chuyên viề theo döil làng văn hoà di ticch lich sừ | Phòng Văn hóa và Thông tin | UBND huyên Khoai Châu |  |  | 87,00 | 85,00 | 92,50 | 86,50 | 97,50 | 357,50 |  |
| 32 | 17 | Cv357 | Nguyền Xuăn | Hiêu | 06/10/979 | Nam | Thanh rra viên về kinh tê - xả hôi | Thanh tra huyên | UBND huyền Khoai Châu |  |  | 82,00 | 85,00 | 82.50 | 83,00 | 100,00 | 348,00 |  |
| ${ }^{33}$ | 17 | CV348 | Nguyễ Minh | Chung | 16/10/1987 | Nam | Thanh tra viên vè kinh tề - xă họi | Thanh tra huyên | UBND huyên Khoai Châu |  |  | 83,00 | 92,00 | 95,00 | 72,00 | 100,00 | 327,00 |  |
| 34 | 17 | Cv353 | Hoang Thi | Hầng | 07/01/1988 | Nü | Thanh tra viên làm công tac tiêp dân | Thanh tra huyên | UBND huyên Khoai Chàu |  |  | 89.00 | 95,00 | 92,50 | 89,00 | 100,00 | 367,00 |  |
| 35 | 17 | $\mathrm{Cl}^{\text {c }} 356$ | Lê Vãn | Hieîn | 14/02/1971 | Nam | Thanh tra viên về xây dung coo bàn | Thanh tra huyên | UBND huyên Khoai Châu | CTB | 20 | 79,00 | 86,00 | 97.50 | 77,00 | 100,00 | 353,00 |  |
| 36 | 17 | Cv351 | Tràn Quang | Giao | 26/08/1986 | Nam | Thanh tra viên về xày dung co bàn | Thanh tra huyền | UBND huyên Khooii Châu |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Bȯ thi |
| 1 | 1 | CV014 | Pham Tiến | Manh | 11/05/1986 | Nam | Chuyên viên biên lâp, tồng hop | Văn phòng HDND và UBND | UBND huyên Kim Đông |  |  | 62,00 | 63,00 | 92,50 | 78,00 | 100,00 | 318,00 |  |
| ${ }^{2}$ | 1 | CV019 | Đoàn Thi | Thoan | 16/08/1989 | Nü | Cluyên vièn biên lập, tồng hop | Văn phòng Hond và UBND | UBND huyên Kim Đông |  |  | 68,00 | 73,00 | 50 | 4,00 | ,00 | 316,00 |  |
| ${ }^{3}$ | 22 | Cv516 | Nguyền Thì Minh | Nguyêt | 2705/1987 | Nü | Chuyen viên theo dōi gia cà thi truöng, đäng ký kinh doanh | Phoong Tài chinh-Két hoach | UBND huyên Kim Động |  |  | 83,00 | 83,00 | 95,00 | 74,50 | 97,50 | 5 |  |
| 4 | 25 | Cv579 | Nguyeñ Thi | Mai | 17/03/1988 | Nư | Chuyên viên theo dōi tièn luong, tiên công, bào hièm, ATLD | Phong Lao dông-Thưong binth và Xă hôi | UBND huyên Kim Đông | CBB | 20 | 79,00 | 85,00 | 77,50 | 59,00 | 97,50 | 314,50 |  |
| 5 | 25 | Cv597 | Nguyển Thi Thu | Trang | 111/03/1989 | Nũ | Chuyên viên theo döi công lác bào vè trè em, binht dănng giờ | Phông Lao đông-Thuong bininh yà Xă hồi | UBND huyên Kim Dông |  |  | 79,00 | 73,00 | 87,50 | 74,00 | 95,00 | 322,00 |  |
| 6 | 26 | CV626 | Bui Thi Thanh | Nhan | 10/08/1981 | Nü | Chuyên viên theo dōi thu y | Phong Nông nghiêp và PTNT | UBND huyẹn Kim Đông |  |  | 77,00 | 89,00 | 77,50 | 77,00 | 100,00 | 331,00 |  |
| 7 | 27 | CV653 | Hoàng Thi Kim | Yên | 10/09/1989 | Nü | Chuyên viên theo döi kinh tế nông thôn, trang trai | Phòng Nông nghiêp và PTNT | UBND huyện Kim Đông |  |  | 87,00 | 78,00 | 100,00 | 75,00 | 100,00 | 337,00 |  |
| 8 | 16 | Cv322 | Trân Thi Minh | Huè | 23/02/1987 | Nü | Chuyèn viên theo doi taia nguyên, GPMB, thu hôi dât | Phòng Taì nguyên và Môi rruòng | UBND huyên Kim Dông |  |  | 79,00 | 89,00 | 100,00 | 74,00 | 100,00 | 327,00 |  |
| 9 | 5 | CVIOS | Trañ Binh | Hung | 16/03/1980 | Nam | Chuyên viên theo döi xayy durng | Phong Công Thuong | UBND huyên Kim Dọng | CBB | 20 | 92,00 | 86,00 | 87,50 | 76,00 | 100,00 | 364,00 |  |




|  | Phong thi st | SBD | Họ va têt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Điềm b | bai thi caic | môn thi |  |  + viêt $N V$ $\mathrm{CN} \times 2+$ trà́c ngthèm diểm unutienn | Ghi chü |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Stt |  |  |  |  | Ngày, Thinticum $\therefore$ A Ninh |  |  |  | $\left\|\begin{array}{c} \text { Đốr } \\ \text { tương } \\ \text { uu tiênn } \end{array}\right\|$ |  | $\left\|\begin{array}{c} \text { Diềñ } \\ \text { nu tiên } \end{array}\right\|$ | $\begin{aligned} & \text { KKièn } \\ & \text { thire } \\ & \text { churn } \\ & \text { chuìt } \\ & \text { (viet) } \end{aligned}$ | $\left\|\begin{array}{c} \text { Ngoai } \\ \text { ngü (viturt } \end{array}\right\|$ | Tin hoce văn phòng (trắc nghiệm) | $\left\|\begin{array}{c} \text { Nghhị̂p } \\ \text { why } \\ \text { chuyèn } \\ \text { nganh } \\ \text { (viêt) } \end{array}\right\|$ |  |  |  |
| 10 | 28 | cV660 | Hoang văn |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,00 | 92,00 | 92,50 | 74,50 | 95,00 | 321,00 |  |
| 11 | 26 | cv625 | Trần Thi |  | 11/19 |  |  | yên viên theo dõi chăn nǖi, thù y y gia súc, gia càm |  | Phòng Nông ngghiêp và PTNT | UBND huyên Tiên Lừ |  |  | 74,00 | 79,00 | 65,00 | 79,00 | 97,50 | 329,50 |  |
| 12 | 26 | CV604 | Cao Thi |  | $4{ }^{4}$ |  |  | Huyên viên theo dōit rờng trot, bào vê thurc vàt, HTXDVNN | Phong Nông nghiêp va PTNT | UBND huyên Tiên Lừ |  |  | 74,50 | 85,00 | 82,50 | 75,00 | 97,50 | 322,00 |  |
| 13 | 26 | ${ }^{\text {cv610 }}$ | Nguy |  |  |  |  | huyên viên theo dõi rông trot, bào vệ thurc vât, HTXDVNN | Phong Nông ngtiêp va PTNT | UBND huyên Tiên Lü |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Booth |
| 14 | 16 | CV330 | Trần Thi |  | 1909919] |  |  | Chuyên wiêê theo dōi kề hoach, quy hoạch dât dai | Phong Tai nguyên và Môì truờ | UBND huyên Tièn Lư |  |  | 84,00 | 76,00 | 97,50 | 75,00 | 100,00 | 334,00 |  |
| 15 | 16 | Cv315 | Mai Trong |  | [28,04419 ${ }^{\text {a }}$ |  |  | Chuyên viên theo dôi giai phóng măt bằng | Phòng Tai nguyên và Môi triơng | UBND huyên Tiên Lư |  |  | 84,00 | 74,00 | 95,00 | 73,00 | 100,00 | 330,00 |  |
| 16 | ${ }^{-16}$ | ${ }^{\text {CV319 }}$ | Trần Thi Thuy | Hầng | 28/09/1988 | Nî̀ |  | luyên viên theo dōi do đạc bàn đồ | Phòng Tai nguyên và Môi trừng | UBND huyên Tiên Lü |  |  | 82,00 | 82,00 | 100,00 | 74,00 | 100,00 | 330,00 |  |
| 17 | 6 | CV116 | Pham Luru | Ngoc | 01/12/1983 | Nam |  | Chuyên viên theo đôi xay dung giao thông | Phong Công Thuong | UBND huyện Tièn Lừ |  |  | 80,00 | 80,00 | 95,00 | 77,00 | 100,00 | 334,00 |  |
| 18 | 5 | CV108 | Nguyè̀n Tüng | Làm | 31/10/1988 | Nam |  | Chuyên viên theo döi xây dung công trình thừ loi | Phong Công Thuong | UBND huyên Tiên Lừ |  |  | 92,00 | 87,00 | 97,50 | 80,00 | 100,00 | 352,00 |  |
| 19 | 8 | CV157 | Dao Manh | Hoà | 06/04/1975 | Nam |  | Chuyèn viên theo dơi quan lỳ vãn hoa, gia dinh | Phòng Văn hoà và Thông tin | UBND huyên Tiên Lừ | HTNV | 10 | 81,00 | 83,00 | 80,00 | 81,00 | 97,50 | 350.50 |  |
| 20 | 8 | CV150 | Trần Thi Lan | Huong | 30066/1978 | Nū |  | luyên viên theo döi thông tin, truyền thông, bao chi | Phong Văn hoa va Thông tin | UBND huyên Tièn Lü |  |  | 83,00 | 83,00 | 80,00 | 72,00 | 90,00 | 317,00 |  |
| 21 | 9 | cvi7o | Luong Thi | Hoa | 22/11/1986 | Nü |  | Chuyên viêñ theo dōi hoat đọng thê duc, thê thao | Phöng Văn hoa va Thông tin | UBND huyên Tièn Lü |  |  | 87,50 | 86,00 | 67,50 | 74,00 | 97,50 | 333,00 |  |
| 22 | 9 | CV168 | Nguyễ Ba | Duy | 13/11/1988 | Nam |  | Chuyên viên theo dôi hoat đồng thê duc, thé thao | Phòng Văn hoà và Thông tin | UBND huyên Tièn Lü |  |  | 85,00 | 78,00 | 92,50 | 71,00 | 72,50 | 299,50 |  |
| ${ }^{23}$ | 17 | CV366 | Vü Thi | May | 10/02/1985 | Nū |  | Thanh tra viênn về tai chinh doanh nghiệ, công ty | Thanh tra huyên | UBND huyên Tiền Lừ |  |  | 89,00 | 95,00 | 92,50 | 79,00 | 100,00 | 347,00 |  |
| 24 | 17 | CV350 | Nguyỹ̃ Thề | Duoong | 11/09/1986 | Nam |  | Thanh tra viền nề đôr dai | Thanh tra hayên | UBND huyên Tiên Lü | Ств | 20 | 76,00 | 85,00 | 92,50 | 76,00 | 100,00 | 348,00 |  |
| 25 | 17 | Cv349 | Nguyễn Thi Phuong | Dung | 14/07/1990 | Nü |  | Thanh tra viên về giai quyêt khiêu nai, tồ cao | Thanh tra huyên | UBND huyên Tiên Lü |  |  | 86,00 | 88,00 | 85,00 | 91,00 | 100,00 | 368,00 |  |
| 1 | 11 | CV219 | Nguyễn Thanh | Tung | 15/11/1981 | ${ }^{\mathrm{Nam}}$ |  | Chuyên viên quan tri mang | Vañ phòng HDND va UBND | UBND huyên Văn Giang |  |  | 85,00 | 79,00 | Miễ̃ thi | 63,50 | 97,50 | 309,50 |  |
| 2 | 3 | CV075 | Nguyē̃n Thi Mai | Vân | 06/07/1985 | Nū |  | Chuyên viễ theo dōi TCCB, Hôi, tồ chưc phi Chinh phù | Phong Nôi vu | UBND huyên Văn Giang |  |  | 86,00 | Miễ̃ thi | 97,50 | 74,00 | 100,00 | 334,00 |  |
| 3 | 2 | Cv033 | Đăng Vãn | Dũng | 05/12/1984 | Nam |  | Chuyên viền theo dōi công tác thanh niên, chinh quyền co sờ | Phong Nôi uy | UBND huyên Văn Giang | Ств | 20 | 81,00 | 85,00 | 97,50 | 75,00 | 97,50 | 348,50 |  |
| 4 | 4 | CV082 | Nguyễ Thi | Gâm | 29/09/1985 | Nü |  | Chuyên viên theo dôi công tac tôn giao | Phong Nọi vur | UBND huyên Vân Giang |  |  | 89,50 | 91.00 | 95,00 | 76,00 | 100,00 | 341,50 |  |
| 5 | 22 | CV512 | Lê Văn | Manh | 01/07/1985 | Nam |  | Chuyên viên theo dö iôê toan đơn vi hành chinh | Phòng Tài chinh-Kề hoach | UBND huyên Vân Giang |  |  | 76,00 | 86,00 | 87.50 | 71,00 | 97,50 | 315,50 |  |
| 6 | 23 | CV529 | Tràn Thi Phuoong | Thào | 04/05/1988 | Nû |  | Chuyèn viên theo dōi kề toan tông hop, sur nghiêp giao duc | Phòng Tài chinh-Ké hoach | UBND huyên Văn Giang |  |  | 80,00 | 95,00 | 87,50 | 80,00 | 100,00 | 340,00 |  |
| 7 | 21 | CV468 | Nguyễ̃ Thi | An | 03/02/1975 | Nü |  | Chuyên viên theo đöi đâng ky kinh doanh, rgàn sàch xā | Phong Tai chinh-Kè hoach | UBND huyền Văn Giang |  |  | 92,00 | 85,00 | 85,00 | 73,00 | 92,50 | 330,50 |  |
| 8 | 25 | CV599 | Dào Xuân | Tüng | 14/04/1988 | Nam |  | Chuyên viên theo dȯi BTXH, LD, VL, DN, xuất khàu LD | Phông Lao đông-Thuơng binht và Xâ hôi | UBND huyên Vãn Giang |  |  | 74,00 | 84,00 | 90,00 | 72,00 | 95,00 | 313,00 |  |
| 9 | ${ }^{26}$ | CV621 | Nguyễn Thi | Huê | 18/01/1984 | Nü |  | Chuyên viên theo dö̀ chăn nuôi, thu y y, PTKT trang trai | Phöng Nông nghiêp và PTNT | UBND huyên Văn Giang |  |  | 87,50 | 91,00 | 90,00 | 81,00 | 100,00 | 349,50 |  |
| 10 | 26 | CV623 | Ta Quang | Khánh | 31/08/1982 | Nam |  | Chuyên viên theo dōi chân nuôi, thú y, PTKT trang trai | Phong Nông nghièp và PTNT | UBND huyền Vãn Giang |  |  | 59,00 | 63,00 | 82,50 | 75,00 | 95,00 | 304,00 |  |
| 11 | 27 | CV645 | Noguyễn Thi Phuong | Anh | 06/12/1987 | Nü |  | Chuyên viên theo dơi PTNT, làng nghề, chề biến nông san | Phong Nòng ngtiêp và PTNT | UBND huyên Vàn Giang |  |  | 80,00 | 94,00 | 95,00 | 78,50 | 100,00 | 337,00 |  |
| 12 | 27 | CV643 | Chu Minh | Tuyền | 01/09/1987 | Nam |  | Chuyên viên theo dôi chuyền đôi coc câu cày trông, CLNS, TS | Phòng Nông nghiêp và PTNT | UBND huyên Văn Giang |  |  | 79,00 | 80,00 | 100,00 | 71,50 | 92,50 | 314,50 |  |
| 13 | 15 | CV297 | Đàm Thi | Hanh | 06/05/1983 | Nü |  | Chuyên viên theo dōi môi trừng, thuy vãn | Phòng Tai nguyèn và Môi trương | UBND huyên Văn Giang |  |  | 90,50 | 90,00 | 90,00 | 84,00 | 100,00 | 358,50 |  |
| 14 | ${ }^{16}$ | CV337 | Cao Nhàt | Tân | 21/02/1987 | Nam |  | Chyyên viên theo dơi đo đac bàn đồ đia chinh, thông kê đâa đai | Phòng Tai nguyên và Môi trừng | UBND huyên Văn Giang |  |  | 79,00 | 75,00 | 92,50 | 74,00 | 100,00 | 327,00 |  |
| 15 | 16 | CV321 | Pham Văn | Huân | 25/03/1985 | Nam |  | Chuyên viên theo döi giàm dinh dát, don thu khiêu nai | Phong Tà nguyên và Môi triơng | UBND huyên Văn Giang |  |  | 72,50 | 88,00 | 97,50 | 72,00 | 100,00 | 316,50 |  |
| 16 | 13 | CV261 | và Vân | Trưong | 18/11/1979 | Nam |  | Chuyên viên theo dö̀ thuong mai, dich vu, khoa hoc công nghê | Phong Conng Thuong | UBND huyên Vãn Giang |  |  | 75,00 | 78,00 | 77,50 | 74,00 | 90,00 | 313,00 |  |
| 17 | 5 | CV101 | Nguyền Hô | Hai | 30/08/1984 | Nam |  | V theo döi HTDT, PTDT, nhà ô, GTVT, ATGT, HL bào vê CTGT | Phòng Công Thuong | UBND huyên Văn Giang |  |  | 93,00 | 88.00 | 67,50 | 82,00 | 95,00 | 352,00 |  |
| 18 | 5 | CV107 | Nguyền Quang | Huy | 04/11/1983 | Nam |  | huyên viên theo dôi kiền tric, quy hoach | Phòng Công Thurong | UBND huyên Văn Giang |  |  | 92,50 | 88,00 | 95,00 | 81,00 | 100,00 | 354,50 |  |
| 19 | 6 | CV123 | Chù Manh | Thằng | 14/09/1984 | Nam |  | $V$ theo dôi VLXD, câp phép XD, phuong tiên vàn tai GTNT | Phòng Công Thuong | UBND huyên Vàn Giang |  |  | 90,00 | 87,00 | 87,50 | 73,00 | 100,00 | 336,00 |  |
| 20 | 9 | $\mathrm{CVIV}^{179}$ | Đồ Thị Hồng | Thuy | 20/12/1986 | Nü |  | $V$ theo döi bäc THCS, thanh tra GD, khao thi và KDCLGD | Phong Giào duc và Dào tao | UBND huyèn Văn Giang |  |  | 83,00 | Mieî̀n thi | 92,50 | 73,00 | 97,50 | 326,50 |  |
| 21 | 8 | ${ }^{\text {CV163 }}$ | Pho Thi Hoai | Thuong | 25/10/1988 | Nü |  | Chyyên viễn theo dōi yãn hoó, gia dinh | Phòng Văn hoà và Thông tin | UBND huyên Văn Giang |  |  | 74,00 | 81,00 | 82,50 | 85,00 | 90,00 | 334,00 |  |
| 22 | 8 | CV160 | Lai Thi | Nga | 17107/1987 | Nū |  | Chuyên viên theo dö̀ văn hoa, gia dinh | Phòng Văn hoá và Thông tin | UBND huyên Văn Giang |  |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Bȯ thi |
| ${ }^{23}$ | - 9 | CV171 | Pham Ngoc | Khoa | 01/11/1987 | Nam |  | huyên viên theo dżililinh uuc thê duc, thề thao | Phòng Văn hoà và Thông tin | UBND huyên Vãn Giang |  |  | 69,00 | 85,00 | 87,50 | 63,50 | 95,00 | 291,00 |  |


|  |  |  | $\mathrm{H}_{\mathrm{o}}$ và tền |  | $\begin{array}{\|c\|} \begin{array}{c} \text { Ngày, } \\ \text { thàng, näm } \\ \text { sinh } \end{array} \\ \hline \end{array}$ | $\left\|\begin{array}{c} \text { Giati } \\ \text { tinh } \end{array}\right\|$ | Vị triv viẹc lamm đang ky dụ thi | Dăng kẏ dụ thi tuyển vào Phòng. Ban, bệ phận | Co quan đăng kýdư thi Sử, Ban, Ngành; Chi cục, Ban (thuộc Sỡ); huyệ̣n, thành phố |  |  | Biê̇m bait thi các môn thi |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| St | Phỏng thi số | SBD |  |  |  |  |  |  |  | Biềm uu tiên | $\begin{aligned} & \text { Kiến } \\ & \text { thinc } \\ & \text { chung } \\ & \text { (viêt) } \end{aligned}$ | $\left\|\begin{array}{c} \text { Ngoai } \\ \text { ngǘ (viett } \end{array}\right\|$ | Tin hoce văn phòng (trăc nghiêm) | $\left.\begin{gathered} \text { Nghiêp } \\ \text { wu } \\ \text { chuyen } \\ \text { nginh } \\ \text { (viet) } \end{gathered} \right\rvert\,$ | Nghiệp vu chuyên ngành (trä̀ nghiêm) |  |  |
| 24 | 10 | CV192 | Đàm. Thi | Nhung |  | 25/11/1988 | Nü | Chuyên viên theo dōi hồ tich, chưng thuc, kiềm tra vãn bân QPPL | Phong Tu phap | UBND huyên văn Giang |  |  | 84,50 | 88,00 | 92,50 | 74,50 | 100,00 | 333.50 |  |
| 1 | 11 | Cv208 | Nguyễn Huy | Linh | 17/09/1986 | Nam | Chuyên viênn quân trì mang kièm văn thuy huu trư | Van phông HDND và UBND | UBND huyên Văn Làm |  |  | 69,00 | 93,00 | Miễ thi | 63,00 | 97,50 | 292.50 |  |
| 2 | 1 | cv002 | Hoang Thi | Bằ | 08/05/1983 | Nư | Chuyên viên theo dōi, biên tạp khôi kinh tề | Văn phòng HDND và UBND | UBND huyên Vãn Lâm | Ств | 20 | 92,00 | 92,00 | 100,00 | 73,00 | 100,00 | 358,00 |  |
| 3 | 1 | cvol1 | Dưong Thi Phuong | Liên | 14/09/1988 | Nū | Chuyên viên theo dōi, biên tập khôi văn hoá xâ hội | Văn phòng H甲ND và UBND | UBND hyyên Vañ Làm |  |  | 92,00 | 90,00 | 100,00 | 76,00 | 100,00 | 344,00 |  |
| 4 | 2 | CV037 | Đăng Thi Quỹh | Giang | 04/07/1984 | Nü |  | Phòng Nôi vu | UBND huyên Văn Làm | CBB | 20 | 89,00 | 87,00 | 95,00 | 67,00 | 100,00 | 343,00 |  |
| 5 | 2 | Cvo40 | Đỗ Thi Tuyêt | Hanh | 16/08/1973 | Nü | Chuyên viên theo dōi công táa thanh niên, chinh quyền co sờ | Phòng Nọi vu | UBND huyên Văn Làm |  |  | 87,00 | 88.00 | 100,00 | 75,00 | 95,00 | 332,00 |  |
| 6 | 4 | CV084 | Phan Thi Thu | Huyèn | 27/05/1988 | Nū | Chuyên viên theo dōi công tác tôn giao, thi đua khen thương | Phong Nọi uy | UBND huyên Văn Lâm |  |  | 85,00 | 91,00 | 95,00 | 79,00 | 100,00 | 343,00 |  |
| 7 | 22 | Cv508 | Đô Thi | Loan | 05/05/1988 | Nũ | Chuyên viên theo dōi thù quỳ kiêm hành chinh | Phöng Taii chinh-Kề hoach | UBND huyên Văn Lâm |  |  | 73.00 | 81,00 | 87,50 | 67,50 | 100,00 | 308,00 |  |
| 8 | 21 | CV486 | Đổ Thi | Hâu | 07/02/1989 | Nū | Chuyên viên theo dōi ngân sách xà | Phòng Tai chinh-Kề hoach | UBND huyên Văn Lâm |  |  | 85,00 | 91,00 | 100,00 | 63,00 | 100,00 | 311,00 |  |
| 9 | 21 | CV484 | Lê Thi Thu | Hầng | 21/09/1986 | Nü | Chuyên viên theo dōi đăng ký kinh doanh | Phöng Tai chinh-Kề hoach | UBND huyền Văn Làm | CBB | 20 | 84,00 | 92,00 | 100,00 | 65,00 | 100,00 | 334,00 |  |
| 10 | 24 | CV550 | Đỗ Thi Vàn | Anh | 07/06/1981 | Nū | Chuyên viên theo döi chê đồ chinh sáach, ngươi co công | Phong Lao đông-Thuong binh và Xâ hôi | UBND huyên Văn Làm | CTB | 20 | 88,00 | 90,00 | 85,00 | 74,00 | 100,00 | 356,00 |  |
| 11 | 28 | CV666 | Đô Ngoc | Tü | 20/12/1985 | Nam | Chuyên viên theo dōi thuẏ loi, phòng chóng luut bâo | Phöng Nông nghiêp và PTNT | UBND huyên Vãn Lâm |  |  | 85,50 | 84,00 | 100,00 | 78,50 | 97,50 | 340,00 |  |
| 12 | 26 | CV619 | Nguy ${ }^{\text {ann }}$ Thi | Ha | 06/04/1983 | Nü | Chuyên viên theo dõi chañ nuôi. thú y | Phòng Nông nghiêp va PTNT | UBND huyên Văn Lâm |  |  | 89.00 | 93,00 | 95,00 | 74,00 | 100,00 | 337,00 |  |
| 13 | 26 | CV609. | Trân Thi | Huyè̀n | 24/02/1988 | Nū | Chuyên viên theo döi chuyền đôi coo câu cây tor̀ng | Phòng Nông nglieièp va PTVT | UBND huyên Văn Làm | CTB | 20 | 87,00 | 94,00 | 95,00 | 72,00 | 97,50 | 348,50 |  |
| 14 | 27 | CV630 | Đồ Thị | Hà | 20/02/1985 | Nû | Chuyên viên theo dö̀ thuy san, phat trièn kinh têt rrang trai | Phòng Nông nghièp và PTNT | UBND huyên Vân Lâm |  |  | 91,00 | 90,00 | 100,00 | 82,00 | 95,00 | 350,00 |  |
| 15 | 27 | CV637 | Nguyễn Văn | Lurong | 08/07/1982 | ${ }^{\mathrm{Nam}}$ | Chuyên viên theo dōi chất luơng nông, lâm, thuy sản, PTNT | Phong Nông ngghiĉp và PTNT | UBND huyèn Vãn Làm |  |  | 73.50 | 95.00 | 100,00 | 75,50 | 95,00 | 319,50 |  |
| 16 | 16 | CV333 | Nguyền Thi | Phuong | 24/09/1987 | Nû | Chuyên viền theo dö̀ DTKN và câp nhât quà ly hồ so | Phòng Tai nguyên và Môi truòng | UBND huyên Vân Lâm |  |  | 78,50 | 84,00 | 90,00 | 74,00 | 100,00 | 326.50 |  |
| 17 | 15 | $\mathrm{CV}^{\text {C293 }}$ | Cao Thér | Anh | 01/11/1981 | Nam | Chuyên viề theo dōi quãn ly môi truòng, thuỳ vãn | Phòng Tai nguyên và Môi trừng | UBND huyên Vân Làm | CTB | 20 | 89,00 | 89,00 | 95,00 | 80,00 | 100,00 | 369,00 |  |
| 18 | 16 | CV316 | Cao Thi | Đừng | 02/03/1986 | Nü | Chuyên viên theo dôi đo đac, bàn đồ, ĐGHC | Phòng Tai nguyên và Môi trừng | UBND huyên Vân Làm | CTB | 20 | 84,00 | 88.00 | 95,00 | 75,00 | 100,00 | 354,00 |  |
| 19 | 7 | CV136 | Dăng Vã | Duy | 22/12/1984 | Nam | Chuyên viên theo döi ATGT, hanh lang CTGT và PTVT | Plobong Công Thuong | UBND huyền Văn Làm |  |  | 85,00 | 88,00 | 92.50 | 77,50 | 100.00 | 340,00 |  |
| 20 | 14 | CV274 | Tràn Văn | Khanh | 03/06/1987 | Nam | Chuyên viên theo dżi tiều thù công nghiệp diênn | Phong Công Thuong | UBND huyên Vân Làm |  |  | 94,00 | 93,00 | 97,50 | 76,00 | 95,00 | 341,00 |  |
| 21 | 6 | CV122 | Phung Văn | Tần | 11/04/1985 | Nam | Chuyên viên theo döi xây dung, khoa hoc công nghê | Phòng Công Thuoug | UBND huyên Vân Làm |  |  | 88,00 | 88,00 | 97,50 | 74,00 | 100,00 | 336,00 |  |
| 22 | 8 | CV162 | Đỗ Binh | Thièm | 19/10/1988 | ${ }^{\text {Nam }}$ | Chuyên viên theo dôil văn hóa, gia đininh | Phông Văn hoai và Thông tin | UBND huyên Văn Làm |  |  | 81.00 | 91.00 | 95,00 | 80,00 | 97,50 | 338,50 |  |
| ${ }^{23}$ | 7 | CV148 | Ngò Thi | Khyyen | 14/01/1985 | Nü | CV theo dö viễ thôn, Internet, CNTT, co ờ sôtrT, phat thanh | Phong Văn hoa và Thông tin | UBND huyên Vân Làm |  |  | 94,00 | 93,00 | 95,00 | 77,00 | 90,00 | 338,00 |  |
| 24 | 17 | Cv380 | Dao Hai | Yền | 18/09/1988 | Nü | Thanh tra kinh tế, xà hôi | Thanh tra huyên | UBND huyên Văn Làm |  |  | 87.00 | 92,00 | 92,50 | 74,00 | 97,50 | 332,50 |  |
| 25 | 17 | CV381 | Trần Thi Hoàng | Yền | 20/05/1986 | Nü | Thanh tra giai quyêt khièu ną, tồ câo, tiêp dân, phân loai đon thu | Thanh tra huyên | UBND huyên Văn Làm |  |  | 87.00 | 88,00 | 90,00 | 83,00 | 97.50 | 350,50 |  |
| 1 | 1 | CV009 | Lee Thi | Khänh | 08/03/1987 | Nü | Chuyên viên tổng hap-hành chinh | Văn phòng HDND và UBND | UBND huyên Yên Mŷ |  |  | 89,00 | 84,00 | 95,00 | 79,00 | 100,00 | 347,00 |  |
| 2 | 1 | Cvoos | Nguyền Thi Thu | Häng | 24/08/1989 | Nū | Chuyên viền theo dōi công tać tiêp dân | Văn plòng HDND và UBND | UBND huyên Yên My |  |  | 92,00 | 92,00 | 97.50 | 79,00 | 100,00 | 350,00 |  |
| 3 | 11 | CV202 | Đồ Thi Kim | Giang | 10/09/1985 | Nü | Chuyên viên quan trí mang | Vãn phòng HDND và UBND | UBND huyên Yên My |  |  | 86,00 | 88,00 | Miễn thi | 74,00 | 100,00 | 334,00 |  |
| 4 | 11 | CV214 | Dươn Văn | Tai | 15/05/1987 | Nam | Chuyèn viền quàn tri mang | Văn phòng HPND và UBND | UBND huyên Yên Mŷ |  |  | 80,50 | 83,00 | Miễn thi | 69,00 | 100,00 | 318,50 |  |
| 5 | 2 | cvo30 | Nguyễn Cao | Cương | 04/06/1980 | Nam | Chuyên viên theo döi BĐ dia giớ HC , chinh quyè̀n đia phuong | Phöng Nôi uy | UBND huyên Yên My̆ |  |  | 65,00 | 80,00 | 97,50 | 79,00 | 100,00 | 323,00 |  |
| 6 | 3 | Cvo54 | vü Thi | Ngà | 06/11/1986 | Nū | Chuyèn viên theo dōi caii cach hành chinh, vân phông | Phong Nobi vu | UBND huyên Yên Mŷ |  |  | 90,00 | 87,00 | 97,50 | 77,00 | 100,00 | 344,00 |  |
| 7 | 23 | CV534 | Pham Văn | Tinh | 10/01/1986 | Nam | Chuyên viên theo dōi ngân sach hanh chinh, sur nghiẹp, GPMB | Phong Tai chinh-Kề hoach | UBND huyên Yên My |  |  | 80,00 | 80,00 | 97,50 | 71,00 | 100,00 | 322,00 |  |
| 8 | 21 | CV478 | Nguyền Duy | Giang | 05/01/1986 | Nam | Chuyên viên theo dżi đăng kỳ kinh doanh, ngân sách xả | Phòng Tai chinh-Kêt hoach | UBND huyên Yền My |  |  | 84,00 | 83,00 | 87.50 | 62,00 | 87,50 | 295,50 |  |
| 9 | 24 | CV568 | Nguyền Xuân | Hoàng | 25/04/1988 | Nam | CV theo đôi chê đọ chinh sách nguưor có công, xoa đơi giàm ngheo | Phòng Lao đông-Thuong binh và Xâ họi | UBND huyên Yên Mŷ |  |  | 69,00 | 86,00 | 92,50 | 71,00 | 100,00 | 311,00 |  |
| 10 | 24 | CV557 | Lè Thi | Hanh | 18/01/1986 | Nü | Chuyên viên theo dôi bào trọ xă họi | Phòng Lao đọng-Thuơng binh và Xă hôi | UBND huyên Yên My | CBB | 20 | 85,00 | 92,00 | 92.50 | 55,00 | 100,00 | 315,00 |  |
| 11 | 27 | CV654 | Chu Thi | Yên | 04/02/1989 | Nû | Chuyên viên theo dōi nöng ngghiêp và phât triên nông thôn | Phòng Nông nghiệp và PTNT | UBND huyên Yên My̆ |  |  | 75,00 | 76,00 | 100,00 | 73,00 | 97,50 | 318,50 |  |
| 12 | 16 | Cv327 | Đồ Văn | Khanh | 03/05/1987 | Nam | Chuyeñ viên theo dòio đo das và bàn đồ | Phông Tä̀ nguyên và Môio trừng | UBND huyên Yên Mŷ |  |  | 75.00 | 74,00 | 97,50 | 82,00 | 100,00 | 339,00 |  |
| 13 | 16 | CV325 | vü Duy | Hương | 02/02/1980 | Nam | Chuyèn viền theo dōi đât đai | Phông Tài nguyền và Môi trừng | UBND huyên Yên Mŷ |  |  | 70,00 | 76,00 | 95,00 | 77,00 | 95,00 | 319,00 |  |


|  | Phòng |  | SBD | Hop và tên |  |  |  |  | Đāng ky̆ dụ thi tuyển vào Phòng, Ban, bệ plận | Cơquan dăng ký dụ thi: <br> Sờ, Ban, Ngành; <br> Chì cục, Ban (thuậc Sớ); huyện, thành phồ |  |  |  | Biêm b | mai thi cíc | môn thi |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Sut |  |  |  |  |  |  |  | $\left\lvert\, \begin{gathered} \left.\begin{array}{c} \text { Diè̀m } \\ \text { vu tiên } \end{array} \right\rvert\, \end{gathered}\right.$ |  |  | $\begin{array}{\|l\|l} \text { Kiénn } \\ \text { thür } \\ \text { chung } \\ \text { (viêt) } \end{array}$ | $\left\|\begin{array}{c} \text { Ngoai } \\ \text { ngǘ (vict) } \end{array}\right\|$ | Tin hoc vån phóng (trắc nghiệm) | $\begin{gathered} \text { Nghiç̣p } \\ \text { vu } \\ \text { chuyôn } \\ \text { nganh } \\ \text { nviêt } \end{gathered}$ |  | điểm (KTC + viét NV $\mathrm{CN} \times 2+$ tràc nglhièn NVCN + diêm ưu tiên) | Ghi chú |
| 14 |  | 5 |  | Cv097 | Nguyền Đúc | Chung |  |  |  | yeluy yod câap phèp xây dung, khai thác thông tin OLXD | Phòng Công Thuong | UBND huyên Yên Mỳ |  |  | 94,00 | 88,00 | Mieỉn thi | 75.00 | 100,00 | 344,00 |  |
| 15 |  | 6 | CV119 | Luru Hông | Quar | (2045 | Nam, |  | Phòng Công Thuong | UBND huyèn Yên My̆ | СТВ | 20 | 88,00 | 88,00 | 95,00 | 85,50 | 100,00 | 379,00 |  |
| 16 |  | 20 | CV466 | Lề Quang | Tus | (6) ${ }^{1989}$ | virat |  | Phông Công Thuong | UBND huyên Yên My̆ |  |  | 77,00 | 85,00 | 95,00 | 74,00 | 97,50 | 322,50 |  |
| 17 |  | 5 | cvos9 | Hoang Anh | Dül ${ }^{\text {¢ }}$ | Osk | $\pm$ mam |  | Phong Công Thuong | UBND huyên Yên My |  |  | 92.50 | 87,00 | 95,00 | 75,00 | 100,00 | 342.50 |  |
| 18 |  | 5 | CV113 | Luyễ Pruc | ( ${ }^{1}$ | - |  |  | Phong Công Thuong | UBND huyên Yên Mŷ |  |  | 93,00 | 88,00 | 97,50 | 77,00 | 100,00 | 347,00 |  |
| 19 |  | 9 | CV181 | Nguyễn Thi Nhus | , | $30497 \times 1888$ | Nir |  | Phòng Giao duc và Dio tao | UBND huyên Yên Mŷ |  |  | 90,50 | 87,00 | 95,00 | 76,00 | 100,00 | 342,50 |  |
| 20 |  | 9 | CV169 | vä Thi | Hầng | \$21988 | 14 | nuy Mienen theo dōi thê duc, thê thao | Phông Vân hoa và Thông tin | UBND huyèn Yên Mŷ |  |  | 86,50 | 82,00 | 92,50 | 72,00 | 97,50 | 328,00 |  |
| 21 |  | 7 | CV145 | Chu Düc | Canh | 21/01/1985 | ${ }^{\text {Namm }}$ | Chuyên viên theo dōi buuu chinh, viễn thông, bào chi xuất bàn | Phong Văn hoa và Thông tin | UBND huyèn Yên My̆ |  |  | 86,50 | 87,00 | 87,50 | 70,00 | 97,50 | 324,00 |  |
| 22 |  | 10 | CV198 | Phan Văn | Tuy | 24/07/1985 | Nam | Chuyên viên theo dȯi tup phap -hô tich | Phong Tu phap | UBND huyên Yên My |  |  | 85,50 | 88,00 | 92,50 | 79,50 | 100,00 | 344,50 |  |
| 23 |  | 10 | CV199 | Chu Thi | Xoan | 16/07/1987 | Nü | Chuyên viên theo dzio kiêm tra, rà soai vãn bàn | Phong Tu phap | UBND huyề Yền My |  |  | ${ }^{88,00}$ | 91,00 | 92,50 | 79,00 | 97,50 | 343,50 |  |
| ${ }^{24}$ |  | 17 | cV347 | Nguyē̃n Thi Bich | Chien | 01110/1989 | Nù | Thanh trav viên làm tiêp dân, phân loai don | Thanh tra huyên | UBND huyên Yèn My |  |  | 70,00 | 90,00 | 97,50 | 81,00 | 97,50 | 329,50 |  |
| 25 |  | 17 | CV359 | Hoang Thi | Hoà | 22/06/1989 | Nü | Chuyên viên theo dôi màng đon thu, khiếu nại tô cáo | Thanh tra huyên | UBND huyên Yên My |  |  | 79,00 | 90,00 | 97,50 | 78,00 | 97,50 | 332,50 |  |
| 1 |  | 1 | Cv004 | Büi Vãn | Cuơng | 06/11/1977 | Nam | Chayên viên theo döi khôi nọi chinh | Văn phong HDND và UBND | UBND TP Hung Yên | ств | 20 | 81,00 | 83,00 | 95,00 | 80,00 | 100,00 | 361,00 |  |
| 2 |  | 1 | CV023 | Dao Thi Thanh | Tuyèn | 05/101989 | Nü | Clluyên viên theo dठ̇i biên tâp | Vån phông HEND và UBND | UBND TP Hung Yên |  |  | 90,00 | 90,00 | 97,50 | 74,00 | 100,00 | 338,00 |  |
| 3 |  | 3 | cvo63 | Nguyè̀n Phúc | Tho | 03/11/1985 | Nam | Chuyên viên theo dơi công tác thanh niên | Phong Nôi vu | UBND TP Hưng Yên |  |  | 84,00 | 87,00 | 95,00 | 77,00 | 100,00 | 338,00 |  |
| 4 |  | 21 | CV491 | Đô Thị Thanh | Hoa | 23/03/1983 | Nü | Chuyên viêñ theo dōi thu chi ngân sách | Phòng Taì chinh-Kê hoach | UBND TP Hung Yên |  |  | 75,00 | 89,00 | 100,00 | 61,00 | 100,00 | 297.00 |  |
| 5 |  | 23 | CV547 | Nguyền Thi Hai | Yền | 25/08/1986 | Nū | Chuyên viên theo dōi chi ngàn sach các don vi sur nghiêp | Phòng Tài chinh-Kè hoach | UBND TP Hung Yên |  |  | 83,00 | 66,00 | 80,00 | 78,00 | 92,50 | 331,50 |  |
| 6 |  | 22 | CV497 | Bui Thi Thanh | Huong | 27710/1983 | Nü | Chuyèn vièn theo doio chi ngân sàch phuoong, xà | Phòng Tài chinh-Kê hoach | UBND TP Hung Yên |  |  | 84,00 | 85,00 | 87,50 | 56,50 | 95,00 | 292,00 |  |
| 7 |  | 25 | CV584 | Pham Thi Diêu | Ninh | 1110511983 | Nü | Chuyèn viên theo dồ lao đông, vièc làm | Phòng Lao dông-Thuorng binh và Xâ họi | UBND TP Hung Yên | Ств | 20 | 89,00 | 75,00 | 95,00 | 72,00 | 97,50 | 350,50 |  |
| 8 |  | 25 | CV591 | Durong Thi Phuong | Thào | 07/01/1987 | Nü | Chyyên viên theo dơi công taç rrè em | Phong Lao dông-Thucong binht và Xà tội | UBND TP Hung Yên |  |  | 79,00 | 83.00 | 85,00 | 73,00 | 100,00 | 325,00 |  |
| 9 |  | 14 | ${ }^{\text {CV268 }}$ | Dō Ngoc | Cuöng | 20/05/978 | Nam | Chuyên vièn theo döi coòng nghièp, khoa hoc và công nghê | Phong Kinh tié | UBND TP Hung Yeñ |  |  | 88,00 | 81,50 | 82.50 | 73,00 | 97,50 | 331,50 |  |
| 10 |  | 12 | $\mathrm{CV}^{\text {CV23 }}$ | Dào Viêt | Düng | 14/07/1985 | Nam | Chuyên viên theo dōi thuong mai, dich vu | Phòng Kinh tê | UBND TP Hung Yên |  |  | 81,50 | 88,00 | 92,50 | 73,00 | 100,00 | 327,50 |  |
| 11 |  | 16 | Cv339 | Lė Thi | Thuy | 16/02/1985 | Nü | Chuyên viên theo dôi đo dac, bàn đố | Phòng Tài nguyên và Môi trườs | UBND TP Hung Yên | С78 | 20 | 73,00 | 75,00 | 90,00 | 74,00 | 100,00 | 341,00 |  |
| 12 |  | 16 | CV344 | Nguyễn Quang | Vinh | 30/01/1980 | Nam | Chuyên v viên theo dठ̇i giai phóng mât bầng | Phong Tài nguyên và Môi truòng | UBND TP Hung Yên |  |  | 80,00 | 84,00 | 97.50 | 72,00 | 100,00 | 324,00 |  |
| 13 |  | 16 | CV345 | Nguyễn Thi | Vinh | 07/06/1988 | Nü | Chuyên viên theo dozi quy hoach và đinh gia đät | Phòng Taì nguyên và Môi truơng | UBND TP Hung Yên |  |  | 81,00 | 87,00 | 95,00 | 75,00 | 100,00 | 331,00 |  |
| 14 |  | 7 | CVi44 | Nguyè̀n Văn | Tuê | 10/08/1983 | Nam | Chuyên viên theo džio giao thông dô thi | Phong Quàn ly dô thi | UBND TP Hung Yên |  |  | 88,50 | 90,00 | 95.00 | 84,50 | 100,00 | 357,50 |  |
| 15 |  | 7 | cVis8 | Nguyền Danh | Hung | 21/11/1983 | Nam | Chuyên viên theo dōi công trinh giao thông | Phong Quan ly dô thi | UBND TP Hung Yên |  |  | 80,00 | 83,00 | 92,50 | 86,00 | 100,00 | 352,00 |  |
| 16 |  | 6 | CV125 | Büi Vàn | Thiet | 1 14/04/1982 | Nam | Chuyèn viên theo dōi giai phóng măı bằng | Phòng Quàn ly dô thi | UBND TP Hung Yên |  |  | 87,00 | 88,00 | 90,00 | 79,00 | 95,00 | 340,00 |  |
| 17 |  | 6 | $\mathrm{CVV}^{115}$ | Nguyẽ̃ Binh | Nghioa | 16/11/1978 | Nam | Chuyên v viên theo dǒiz gizia phông mât băng | Phong Quan ly dô thi | UBND TP Hung Yèn |  |  | 90,00 | 89,00 | 92,50 | 74,00 | 95,00 | 333,00 |  |
| 18 |  | 5 | CV098 | Hoang Minh | Bưc | 04/05/1982 | Nam | Chuyên viên theo deio quy hoacch và kiền truc dô thi | Phong Quan ly đô thi | UBND TP Hung Yên |  |  | 88.00 | 82,00 | 92,50 | 78,00 | 100,00 | 344,00 |  |
| 19 |  | 9 | CV180 | Tràn Thi | Tinh | 20/07/1989 | Nü | Chuyên viên theo döi bâc hoc THCS | Phong Giao duc và Đao tao | UBND TP Hung Yên |  |  | 83,50 | 87,00 | 100,00 | 77,00 | 100,00 | 337,50 |  |
| 20 |  | 9 | CV178 | Trân Thi Thuơng | Huyèn | 01/04/1986 | Nü | Chuyên viên theo dôi bà hoc THCS | Phòng Giao duc và faoo tao | UBND TP Hung Yên |  |  | 88,00 | 87.00 | 80,00 | 75,00 | 90,00 | 328,00 |  |
| 21 |  | 9 | cvil6 | vü Thi My | Chàu | 02/02/1982 | Nür | Chuyên viên theo dōi bâc hoc Tiêù hoc | Phong Giao duck và Dao tao | UBND TP Hung Yên |  |  | 87,00 | 91.00 | 95,00 | 76,00 | 100,00 | 339,00 |  |
| 22 |  | 9 | CV173 | Vü Manh | Tü | 26/04/1989 | Nam | Chuyên viên theo dōi thề duc thê thao | Phông Văn hoá và Thông tin | UBND TP Hung Yên |  |  | 83,00 | 72,00 | 90,00 | 73,50 | 97,50 | 327,50 |  |
| 23 |  | 8 | CV166 | Đồ Ngoc | Văn | 12/08/1987 | Nam | Chuyên viên theo döi tào tồn, bào tang, thu viên | Phoong Văn hoa và Thông tin | UBND TP Hung Yên |  |  | 77,00 | 84,00 | 85,00 | 79,00 | 97,50 | 332,50 |  |
| 24 |  | 8 | CVis6 | Nguyễn Hoang | Hanh | 28/12/1983 | Nü | Chuyèn viên thanh tra, kiềm tra Linht vure vañ hoi | Phòng Văn hoa và Thông tin | UBND TP Hung Yên |  |  | 84,00 | 74.00 | 87.50 | 86,50 | 97,50 | 354,50 |  |
| 25 |  | 10 | CV193 | Ngo Thi | Thà | 10/05/1987 | Nü | Chuyên viên theo dōi rà soàt văn bàn QPPL | Phong Tu phap | UBND TP Hung Yên |  |  | 86,50 | 93,00. | 97,50 | 75,00 | 100,00 | 336,50 |  |
| 26 |  | 10 | CV188 | Däng Thi | Lan | 04/04/1981 | Nî̀ | Chuyên viên theo dōi hô tich va thi hanh an | Phòng Tu phap | UBND TP Hung Yên |  |  | 84,50 | 89,00 | 90,00 | 73,50 | 100,00 | 331,50 |  |
| 27. | 17 | 17 | OV354 | Buii Thi Thuy | Hầng | 15/11/1989 | Nü | Thanh tra viên vè tiêp dañ. khiêuu nai, tốc cáo | Thanh tra thành phố | UBND TP Hung Yên |  |  | 85,00 | 72,00 | 92,50 | 78,00 | 100,00 | 341,00 |  |


|  | $\begin{aligned} & \text { Phong } \\ & \text { thi } \mathrm{s} \hat{0} \end{aligned}$ | SBD | Hequ và lên |  | $\left\lvert\, \begin{gathered} \text { Ngày, } \\ \text { thâng, naim } \\ \text { finh } \end{gathered}\right.$ | $\begin{aligned} & \text { Gition } \\ & \text { tinh } \end{aligned}$ | Vị tri việc lamm dang ky dụ thi | Đăng ký dụ thi tuyền và̀o Phòng, Ban, bộ phận | Co quan đäng ký dư thi <br> Sờ, Ban, Ng ành; <br> Chi cưc, Ban (thū̂c Sờ); huyện, thành phô |  |  | Diềm bait thi cicac môn thi |  |  |  |  |  | Ghi chü |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Stt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{gathered} \text { Biềm } \\ \text { un tiên } \end{gathered}$ | $\begin{array}{\|l\|l} \begin{array}{l} \text { Kién } \\ \text { tioúc } \\ \text { chung } \\ \text { chict } \end{array} \\ \text { (vicit } \end{array}$ | $\left\|\begin{array}{c} \mathrm{Ng} \text { gai } \\ \text { ngū̆ (vítut) } \end{array}\right\|$ | $\begin{gathered} \text { Tin hịc } \\ \text { vañ } \\ \text { phong } \\ \text { (turic } \\ \text { (thicic̣n) } \end{gathered}$ |  | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { Nghiçp } \\ \text { vu } \\ \text { chuyçin } \\ \text { ngañl2 } \\ \text { (träc } \\ \text { nghiç̣m) } \\ \hline \end{array}$ |  |  |
| 28 | 17 | CV371 | Nguyền Ngoc | Nhuận |  | 06/02/1986 | Nam | Thanh tra viên về đát đai, quàn ly đ̣̂ô thi, môi tượng | Thanh tra thành phố | UBND TP Hung Yên |  |  | 81,00 | 84,00 | 92,50 | 76,00 | 100,00 | 333,00 |  |
| 29 | 17 | CV368 | Pham Dức | Minh | 22/03/1981 | Nam | Thanh tra viên vê đơn thu | Thanh tra thànt phố | UBND TP Hung Yẽn |  |  | 82,00 | 84,00 | 95,00 | 79,00. | 100.00 | 340,00 |  |
| 1 | 23 | CV533 | Büi Thi | Thuy | 27112/1982 | Nừ | Kêt ooàn kiêm văn thu | Phông Hành chirh-Quân tri | Vãn phong Ban C® tinh vè PCTN |  |  | 83,00 | 82,00 | 80,00 | 72,00 | 97,50 | 324,50 |  |
| 2 | 1 | Cv006 | Dao Văn | Hoà | 06/02/1982 | Nam | Chuyên viên kièm tra. tai chinh | Phöng Nghtiêp vu-Töng hop | Văn phông Ban CD tinh vè PCTN |  |  | 92,00 | 81,00 | Miễn thi | 68,00 | 100,00 | 328,00 |  |
| 3 | 1 | CV022 | Hoang Thi Thu | Trang | 19102/1982 | Nū | Chuyèn viên tồng hop xü ly tin bào tô giac tôi pham | Phòng Nghtiêp val-Tông hop | Văn phòng Ban CD tinh vê PCTN |  |  | 88,00 | 85,00 | 95,00 | 74,00 | 100,00 | 336,00 |  |
| 4 | 1 | CV020 | Lė Thi | Thuy | 03/06/1982 | Nū | Chuyèn viên tồng howp xù lỳ tin bào tồ giac tôi plam | Phòng Nghiêp vu-Tồng hop | Văn phong Ban CD tinh vê PCTN |  |  | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | Bot thi |
| 1 | 23 | Cv537 | Mai Lė Huyèn | Trang | 04/08/1986 | Nü | Kêt toán Đoàn Đaj biều Quốc hội | Phòng Tồ chưc-HC-QT | Văn phöng Đ®BQH\&HDND tinh |  |  | 85.50 | 77,00 | 95,00 | 61,00 | 100,00 | 307,50 |  |
| 2 | 21 | CV470 | vū Thi | Anh | 0510711980 | Nū | Kề toan công san kièm thù quỳ vPDDBQH\&HDND tinh | Phông Tồ chưc- $\mathrm{HC}-\mathrm{QT}$ | Vân phöng 甲®BQH\&HDND tinh |  |  | 85.00 | 85,00 | 97,50 | 74,00 | 100,00 | 333,00 |  |
| 3 | 22 | Cv517 | Trầ Thi | Nguyêt | 26/09/1988 | Nũ |  | Phong Tồ chirc-HC-QT |  |  |  | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 69,50 | 97,50 | 316,50 |  |
| 4 | 1 | cvoos | Nguyền Thi Thu | Huyên | 24/07/1989 | Nü | Chuyên viên tồng họp giup Thuöng turc HDND tinh | Phong Tông hopp 2 | Văn phơng ĐĐBQH\&H®ND tinh |  |  | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 78,00 | 100,00 | 346,00 |  |
| 5 | 1 | CV015 | Dinh Thi | Miền | 11109/1986 | Nü | Chuyên viên tồng hop Ban Kinh tề-Ngân saich HeND tinh | Phòng tông hopp 2 | Văn phong DĐFBQH\&H®ND tinh | ССтв | 20 | 86,50 | 79,00 | 85,00 | 78,00 | 97,50 | 360,00 |  |
| 6 | 1 | CV012 | Nguyền Thưy | Linh | 2810/1986 | Nũ | Chuyên viên tồng hopp Ban Kinh tề-Ngân sàch HDND tinh | Phòng Tồng hap 2 | Văn phòng Đ®®BQH\&HDND tinh |  |  | 90,00 | 83,00 | 92.50 | 81,00 | 100,00 | 352,00 |  |
| 7 | 1 | cvolt | Ta Thu | Phurong | 06/09/1990 | Nü | Chuyên viên tông họp Ban Văn hoid - Xã hôi HDND tirn | Phòng Tồng hopp 2 | Vãn phòng Đ®BQH\&HDND tinh |  |  | 82,00 | 88,00 | 92,50 | 74,00 | 100,00 | 330,00 |  |
| 1 | 4 | CV091 | Nguyễn Vãn | Kıièn | 22/04/1981 | Nam | Chuyèn viên lua tū | Phong Hành chinh-rổ chíc | Văn phòng UBND tinh | Ств | 20 | 91,00 | 83,00 | 95,00 | 76,50 | 92,50 | 356,50 |  |
| 2 | 22 | CV504 | Nguyền Thi | Liên | 02106/1984 | Nü | Kêtoàn viên | Phöng Quain tri-Tai w | Vän phòng UBND tinh |  |  | 78,00 | 77,00 | 80,00 | 77,00 | 97,50 | 329,50 |  |
| 3 | 1 | Cvo01 | Büi Việt | Anh | 033/10/1981 | Nam |  | Phöng Tiêp công dân | Vän phòng UBND tinh |  |  | 92,00 | 88,00 | 100,00 | 67.00 | 100,00 | 326,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ad, |

TỎNG HỢP KÉT QUẢ THI KỲ THI TUYÊN CÔNG CHƯC TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2011


NGACHCÁN SỨ
QD-UBND ngày
gn
18/2012 của UBND tinh Hung Yên)

| Băng kỷ dụ thi tuyền vào Piboong, Ban, bộ phận | Co quan đăng ký dư thi: Sờ, Ban, Ngành; Chi cucc, Ban (thuộc Sö); huyệ̀n, thành phố | $\left\|\begin{array}{c} \text { © } \hat{i} \\ \text { tượg } \\ \text { uu tiên } \end{array}\right\|$ | Diềm un tiên | biềm bài thi các môn thi |  |  |  |  | Tồng diềm <br> (KTC + Viêt <br> NVCN $\times 2+$ <br> Tràc ngliệm <br> NVCN + Eiĉ̀m <br> uu tiên | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | Kiên <br> lhir <br> chung <br> (viet) | $\left\|\begin{array}{c} \text { Nggai } \\ \text { ngū (vitu) } \end{array}\right\|$ | Tin hoc văn phóng (trắc nghiêm) |  | Nghiệp vıI chuyên ngành (trấc nghiç̣m) |  |  |
| Văn phòng Ban | Ban QL Khu bH Phố Hiến |  |  | 93,00 | 59,00 | 92,00 | 76,00 | 100,00 | 345,00 |  |
| Phòng Tồ chưc-Hành chinh | Sơ Công Thurong-Chi cuc QLTT |  |  | 86,00 | 59,00 | Miễn thi | 64,50 | 100,00 | 315,00 |  |
| Văn phòng Só | Sö Khoa hoc \& CN |  |  | 89.00 | 68,00 | 96,00 | 73,00 | 100,00 | 335,00 |  |
| Phòng Hành chính-Tồng hop | Sȯ Khoa hoc \& CN-Chi cue TCDLCL |  |  | 75,00 | 64,00 | 96,00 | 64,50 | 100,00 | 304,00 |  |
| Phong Tồ chưc-Hành chinh | Só NN\&PTNT-Chi cuc BVTV |  |  | 91,00 | 69,00 | 96,00 | 80,00 | 100,00 | 351,00 |  |
| Phòng Hành chinh-Tồng hop | Sơ NN\&PTNT-Chi cuc Kiểm lâm |  |  | 93,00 | 71,00 | Miễn thi | 76,00 | 100,00 | 345,00 |  |
| Phòng Hành chinn-Tồng họp | Só NN\&PTNT-Chi cuc QLCLNLTS |  |  | 90,00 | 69,00 | 100,00 | 77,00 | 100,00 | 344,00 |  |
| Phòng Hành chinh-Tờng họp | Sà NN\&PTNT-Chi cuc QL.D®PCLB |  |  | 74,00 | 59.00 | 92,00 | 60,00 | 100,00 | 294,00 |  |
| Phông Hành chinh-Tồ chưc-Tai nu | Só NN\&PTNT-Chi cuc Thùy logi | Ств | 20 | 85,00 | 68,00 | 100,00 | 73,50 | 96,00 | 348,00 |  |
| Vân phòng Sờ | Só Nọi vu | ств | 20 | 92,00 | 71,00 | 96,00 | 76,00 | 100,00 | 364,00 |  |
| Phòng Hanh chinh-Tổng hopp | Sȯ Nọi vu-Ban Thi dua-Khen thuờng |  |  | 91,00 | 72,00 | 96,00 | 72,50 | 100,00 | 336,00 |  |
| Phòng Hannh chinh-Tồng họp | Sơ Nội wu-Chi cuc Văn thu-Lun trü |  |  | 88,00 | 63,00 | 96,00 | 77,50 | 100,00 | 343,00 |  |
| Văn phòng Sờ | Sá Tài nguyèn \& MT |  |  | 91,00 | 61,00 | 96,00 | 76,00 | 100,00 | 343,00 |  |
| Văn phòng Sờ | Sờ Xày dung |  |  | 86,00 | 60,00 | 96,00 | 70,00 | 100,00 | 326,00 |  |
| Phong Y tế | UBND huyẹn Ân Thi |  |  | 79,00 | 79,00 | 96.00 | 74,00 | 100,00 | 327,00 |  |
| Văn phòng HDND và UBND | UBND huyền Khoai Châu |  |  | 75,50 | 61,00 | 96,00 | 75,50 | 100,00 | 326,50 |  |
| Phòng Y té | UBND huyện Kim Động |  |  | 53,50 | 54,00 | 96,00 | 72,50 | 92,00 | 290,50 |  |
| Phong Y tế | UBND huyên Kim Đọng | ств | 20 | 62,50 | 61,00 | 88,00 | 71,50 | 92,00 | 317,50 |  |
| Văn phòng HDND và UBND | UBND huyền Mỹ Hào |  |  | 73,00 | 64,00 | 92.00 | 70,50 | 100,00 | 314,00 |  |
| Phong Y 1 ế | UBND huyễ Mŷ Hào |  |  | 76,50 | 77,00 | 80,00 | 71,50 | 100,00 | 319,50 |  |
| Phong Y tế | UBND huyên My̆ Hao |  |  | 67,00 | 63.00 | 100,00 | 74,00 | 100,00 | 315,00 |  |
| Văn phòng HDND và UBND | UBND huyên Phà Cir |  |  | 81,00 | 70,00 | 100,00 | 77,50 | 100,00 | 336,00 |  |
| Phòng Y té | UBND kuyên Phü Cư |  |  | 61,50 | 50,00 | 88,00 | 71,50 | 96,00 | 300,50 |  |
| Văn phöng HDND và UBND | UBND huyên Văn Giang |  |  | 87,50 | 63,00 | 96,00 | 73,50 | 100,00 | 334,50 |  |
| Phong Y 1 è | UBND huyên Văn Giang |  |  | 83,50 | 81,00 | 84,00 | 77,00 | 100,00 | 337,50 |  |
| Phong Y tet | UBND huyên Văn Giang |  |  | 48,00 | 51,00 | 88,00 | 74,50 | 100,00 | 297,00 | Dièm < 50 |
| Phòng Y Y ¢́ | UBND huyện Yên My |  |  | 70,50 | 76,00 | 100,00 | 74,50 | 100,00 | 319,50 |  |
| Phong Y tề | UBND TP Hung Yên |  |  | 86,00 | 77.00 | 100,00 | 76,00 | 100,00 | 338,00 |  |
| Phòng Y Y te | UBND TP Hung Yên | ств | 20 | 57,00 | 55,00 | 88,00 | 71,50 | 96,00 | 316,00 |  |
| Phòng $Y$ té | UBND TP Hưng Yên |  |  | 63,00 | 60,00 | 96,00 | 60,50 | 100,00 | 284,00 |  |
| Phòng Y tế | UBND TP Hung Yên |  |  | 39,50 | 68,00 | 84,00 | 72,50 | 84,00 | 268,50 | Diềm< $<50$ |
| Phòng Tổ chưc-HC-QT | Văn phòng ĐĐBQH\&HDND tinh |  |  | 92,00 | 63,00 | 80,00 | 77,00 | 100,00 | 346,00 |  |

