DANH SÁCH ỨNG VIÊN NHẬN HỌC BỔNG NÂNG BƯỚC THỦ KHOA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên sinh viên | Trường | Hoàn cảnh |
| 1 | LÊ ĐỨC CHUNG | ĐH Sư phạm Hà Nội | Dân tộc Mường. Thường trú tại xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Gia đình thuần nông, thuộc họ nghèo, cận nghèo của xã. |
| 2 | HÀ KHÁNH ĐĂNG | ĐH Giao thông Vận tải | Dân tộc Thái. Thuộc hộ nghèo, cận nghèo huyện miền núi Như Thanh, Thanh Hóa |
| 3 | NGUYỄN DUY THANH | ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải | Sinh ra và lớn lên tại Hải Dương. Bố bị tai nạn lao động năm 2009 và mất sức lao động 81%. |
| 4 | LÔ THỊ KIM PHƯỢNG | ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội | Dân tộc Thái. Hộ khẩu thưởng trú huyện Thanh Chương, Nghệ An. Gia đình thuộc hộ nghèo |
| 5 | PHẠM THỊ HUỆ | ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội | Dân tộc Tày, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Gia đình thuần nông |
| 6 | LÔ THỊ DIỄM QUỲNH | ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội | Dân tộc Thái, huyện Con Cuông, Nghệ An, thuộc xã 135 của Chính Phủ. |
| 7 | LÊ PHƯƠNG THÚY | ĐH Thương mại | Hộ cận nghèo huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa |
| 8 | LÔ THỊ HOÀNG KIM | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội | Dân tộc Thái, gia đình thuộc hộ Cận nghèo huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. |
| 9 | NGUYỄN KIM TUẤN DŨNG | ĐH Y Hà Nội | Sinh ra và lớn lên tại TP Vinh, Nghệ An. Mẹ mất sớm, bố là thương binh hạng 1/4, không có việc làm ổn định |
| 10 | TỐNG TRUNG THÀNH | ĐH Thủy lợi | Hộ khẩu thường trú tại Việt Yên, Bắc Giang. Bố mẹ ly hôn, ở với mẹ, mẹ làm công nhân. Có xác nhận gia đình khó khăn của chính quyền xã |