|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**  Số: 4171/QĐ-CTHSSV | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

*Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc tặng thưởng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN năm 2012”**

**GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia được ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy định về Tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt Thi đua – Khen thưởng của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 55/CT-HSSV ngày 23 tháng 5 năm 2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Kết luận của Hội đồng xét tặng Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN năm 2012 của ĐHQGHN tại phiên họp ngày 06 tháng 12 năm 2012;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1**. Tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN năm 2012” cho 172 học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ trẻ của Đại học Quốc gia Hà Nội, có tên trong danh sách kèm theo.

**Điều 2**. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như điều 2;  - Lưu: VT, Ban CT-HSSV, Tr18. | GIÁM ĐỐC **(đã ký)** GS.TS Mai Trọng Nhuận |

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN, CÁN BỘ TRẺ ĐƯỢC TẶNG**

**DANH HIỆU “GƯƠNG MẶT TRẺ TIÊU BIỂU CẤP ĐHQGHN NĂM 2012”**

*(ban hành kèm theo Quyết định số 4171 /QĐ-CTHSSV ngày 06 tháng 12 năm 2012*

*của Giám đốc ĐHQGHN)*

I. HỌC SINH, SINH VIÊN, HỌC VIÊN CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Số**  **TT** | | **Họ và tên** | **Đơn vị** |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN** | | | |
|  | | Lê Quốc Khánh | Lớp 12A1 Toán, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | | Đinh Minh Hoàn | Lớp 12A2 Hóa, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | | Vũ Hoàng Sơn | Lớp 12A2 Hóa, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | | Đỗ Thị Bích Huệ | Lớp 11A1 Lý, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | | Lê Hồng Thơ | Lớp 11A1 Hóa, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | | Đào Phương Khôi | Lớp 11A1 Lý, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | | Vũ Đồng Thức | Lớp 11A2 Hóa, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | | Phạm Quang Đức | Lớp 11A1 Toán, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | | Vũ Ngọc Hùng | Lớp 11A2 Toán, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | | Đồng Phú Cầu | Lớp 11A2 Hóa, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | | Đỗ Quang Long | Lớp 11A2 Toán, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | | Nguyễn Anh Thắng | Lớp 11A1 Lý, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | | Nguyễn Thành Định | Lớp 11A2 Hóa, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | | Thân Thu Phương | QH.2009.T Toán cơ |
|  | | Đỗ Duy Hiếu | QH.2009.T Toán học |
|  | | Đỗ Văn Hoàn | QH.2008.T Tiên tiến Toán học |
|  | | Nguyễn Thọ Tùng | QH.2009.T Toán học |
|  | | Phùng Thu Hường | QH.2009.T Toán cơ |
|  | | Lê Anh Dũng | QH.2009.T CNKHTN Vật lý |
|  | | Trần Ngọc Linh | QH.2009.T Quốc tế Vật lý |
|  | | Phạm Lan Phương | QH.2009.T Sư phạm Vật lý |
|  | | Vũ Quý Tùng Linh | QH.2010.T CNKHTN Vật lý |
|  | | Lê Hữu Phước | QH.2010.T CNKHTN Vật lý |
|  | | Hoàng Mạnh Hưng | QH.2011.T CNKHTN Vật lý |
|  | | Phạm Gia Bách | QH.2009.T Hóa học |
|  | | Trần Văn Nhật Anh | QH.2011.T Hóa học |
|  | | Phan Trí Hòa | QH.2009.T Hóa học |
|  | | Lê Thị Mai Linh | QH.2009.T Hóa học |
|  | | Vũ Thị Huệ | QH.2009.T Hóa học |
|  | | Lê Thị Kim Chi | QH.2010.T Hóa học |
|  | | Nguyễn Ánh Sao | QH.2010.T CNKHTN Sinh học |
|  | | Trần Thị Hải Yến | QH.2010.T Quốc tế Sinh học |
|  | | Trần Nguyễn Hoàng Phương | QH.2010.T Quốc tế Sinh học |
|  | | Hoàng Hà Mỹ Ý | QH.2010.T CNKHTN Sinh học |
|  | | Nguyễn Thùy Ngân | QH.2011.T CN Sinh học |
|  | | Phan Thị Huyền Thanh | QH.2009.T CNKHTN Sinh học |
|  | | Bùi Thị Sinh Vương | QH.2010.T Quốc tế Địa chất |
|  | | Đỗ Văn Thăng | QH.2010.T Quốc tế Địa chất |
|  | | Tô Thị Sâm | QH.2009.T Quốc tế Địa chất |
|  | | Nguyễn Công Nghĩa | QH.2009.T Quốc tế Địa chất |
|  | | Dương Phúc Thưởng | QH.2009.T Quản lý Tài nguyên thiên nhiên |
|  | | Đỗ Thị Ngọc | QH.2009.T Quản lý Tài nguyên thiên nhiên |
|  | | Mai Hương Lam | QH.2009.T Quản lý Tài nguyên thiên nhiên |
|  | | Đỗ Thị Kim Chi | QH.2009.T CLC Môi trường |
|  | | Nguyễn Thị Huyền Trang | QH.2009.T CLC Môi trường |
|  | | Nguyễn Tuấn Anh | QH.2010.T TT Khoa học Môi trường |
|  | | Ngô Thị Kim Duyên | QH.2009.T Khí tượng |
|  | | Vương Diệu Linh | QH.2010.T, NCS Khoa Sinh học |
|  | | Phạm Thị Hồng Nhung | QH.2010.T, HVCH Khoa Sinh học |
|  | | Bùi Sơn Tùng | QH.2010.T, HVCH Khoa Vật lý |
|  | | Trịnh Thị Huế | QH.2011.T, NCS Khoa Vật lý |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN** | | | |
|  | Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | | QH.2009.X, Khoa Du lịch học |
|  | Phạm Thị Ngọc Anh | | QH.2009.X, Khoa Du lịch học |
|  | Nguyễn Anh Tuấn | | QH.2010.X, Khoa Đông phương học |
|  | Phùng Chí Kiên | | QH.2010.X, Khoa Khoa học chính trị |
|  | Đặng Phương Hạnh | | QH.2010.X CLC, Khoa Khoa học quản lý |
|  | Nguyễn Thị Quyên | | QH.2009.X CLC, Khoa Lịch sử |
|  | Trần Thị Bích Hường | | QH.2011.X CLC, Khoa Lịch sử |
|  | Nguyễn Minh Diệu | | QH.2009.X, Khoa Ngôn ngữ học |
|  | Nguyễn Hồng Minh | | QH.2010.X, Khoa Quốc tế học |
|  | Nguyễn Minh Hà | | QH.2011.X TLLS, Khoa Tâm lý học |
|  | Lê Thị Huyền Trang | | QH.2009.X, Khoa Thông tin - Thư viện |
|  | Nguyễn Minh Tuấn | | QH.2010.X CLC, Khoa Triết học |
|  | Nguyễn Hương Ngọc | | QH.2010.X CLC, Khoa Văn học |
|  | Tạ Diễm My | | QH.2010.X CLC, Khoa Văn học |
|  | Nguyễn Thị Thúy Hằng | | QH.2011.X Sư phạm Ngữ văn, Khoa Văn học |
|  | Nguyễn Thị Cầm | | QH.2009.X CTXH, Khoa Xã hội học |
|  | Dương Thị Phương | | QH.2009.X CTXH, Khoa Xã hội học |
|  | Trần Diệu Anh | | QH.2009.X, Bộ môn Nhân học |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ** | | | |
|  | | Nguyễn Thị Thanh Hà | QH.2010.F1.R, NCS tiếng Nga |
|  | | Phạm Gia Ngọc Diệp | QH.2011.F1.C1 |
|  | | Đặng Thùy Dương | QH.2011F1.F1 |
|  | | Trần Thị Thu Cúc | QH.2009.F1.E23 |
|  | | Hà Ngọc Huyền | QH.2009.F1.C6 |
|  | | Đặng Thu Hà | QH.2009.F1.J3 |
|  | | Dương Thị Minh Phương | QH.2011.F1.E1 |
|  | | Nguyễn Trà My | QH.2010.F1.K2 |
|  | | Đoàn Phương Thùy | QH.2010.F1.E21 |
|  | | Nguyễn Thị Thu Hà | QH.2010.F1.C8 |
|  | | Nguyễn Bích Phương | QH.2010.F1.G1 |
|  | | Nguyễn Thị Vân | QH.2009.F1.G1 |
|  | | Nguyễn Thị Hằng | QH.2010.F1.K2 |
|  | | Trần Thu Hường | QH.2011.F1.R3 |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ** | | | |
|  | | Trần Quốc Quân | QH.2008.I Cơ học kỹ thuật |
|  | | Chu Xuân Cường | QH.2009.I Công nghệ thông tin |
|  | | Phạm Hồng Công | QH.2009.I Cơ học kỹ thuật |
|  | | Vũ Thanh Tú | QH.2009.I Công nghệ thông tin |
|  | | Ngô Khắc Hoàng | QH.2010.I Công nghệ Điện tử Viễn thông |
|  | | Nguyễn Huy Tiệp | QH.2011.I, HVCH Vật liệu và linh kiện Nano |
|  | | Đặng Cao Cường | QH.2009.I, NCS Khoa học máy tính |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ** | | | |
|  | | Nguyễn Thu Huyền | QH.2009.E CLC Kinh tế Đối ngoại |
|  | | Nguyễn Thị Linh Chi | QH.2010.E Quản trị Kinh doanh |
|  | | Vũ Văn Tuấn | QH.2010.E Kinh tế Phát triển |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC** | | | |
|  | | Đỗ Thùy Linh | QH.2009.S, Sư phạm Sinh học |
|  | | Trịnh Thị Ngọc Lan | QH.2009.S, Sư phạm Toán học |
| **KHOA LUẬT** | | | |
|  | | Đoàn Thị Trang | QH.2009.LCLC |
|  | | Nguyễn Anh Thư | QH.2010.LCLC |
|  | | Nguyễn Hoàng Duy | QH.2009.LA |
|  | | Trịnh Thị Huyền Trang | QH.2009.LCLC |
|  | | Nguyễn Mạnh Thắng | QH.2011.L HVCH |
| **KHOA QUỐC TẾ** | | | |
|  | | Lê Hải Anh | K7AH3.UEL, Kế toán |
|  | | Hoàng Thu Hằng | K8N, Kế toán - Phân tích - Kiểm toán |
|  | | Phan Thị Quý | IB 2012, Kinh doanh Quốc tế |
|  | | Chu Thanh Hiền | VISK2010C, Khoa học Quản lý |
| **VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN** | | | |
|  | | Nguyễn Trọng Nghĩa | QH.2010, HVCH |

**II. HỌC SINH SINH VIÊN ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA, QUỐC TẾ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Số**  **TT** | **Họ và tên** | **Đơn vị** |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN** | | |
|  | Hồ Quang Khải | Lớp 12A2 Hóa, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Vũ Đình Quang Đạt | Lớp 12A2 Tin, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Vũ Văn Kiên | Lớp 12A1 Lý, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Phan Quang Dũng | Lớp 12A1 Hóa, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Nguyễn Quốc Anh | Lớp 12A1 Hóa, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Trần Đăng Phúc | Lớp 12A1 Toán, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Trần Tuấn An | Lớp 12A1 Lý, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Lê Đức Thọ | Lớp 12A1 Lý, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Nguyễn Đức Trung | Lớp 12A1 Lý, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Dương Ngọc Lâm | Lớp 12A1 Sinh, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Lương Tuấn Hiệp | Lớp 12A2 Toán, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Hồ Đức Quân | Lớp 12A2 Lý, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Cao Mạnh Long | Lớp 12A1 Sinh, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Nguyễn Quang Huy | Lớp 12A2 Sinh, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Vương Tiến Hùng | Lớp 12A2 Toán, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Dương Thành Đạt | Lớp 12A2 Tin, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Nguyễn Tuấn Anh | Lớp 12A2 Tin, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Nguyễn Quốc Lập | Lớp 12A2 Sinh, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Nguyễn Tuấn Tú | Lớp 12A1 Hóa, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Vũ Viết Hoàng | Lớp 12A2 Sinh, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Nguyễn Hoàng Hải | Lớp 11A1 Tin, Trường THPT Chuyên KHTN |
|  | Trần Văn Độ | QH.2010.T CNKHTN Toán học |
|  | Nguyễn Đức Khánh | QH.2010.T CNKHTN Toán học |
|  | Phạm Minh Quang | QH.2010.T CNKHTN Toán học |
|  | Phan Đức Minh | QH.2010.T CNKHTN Toán học |
|  | Lê Thị Oanh | QH.2009.T Toán cơ |
|  | Trần Ngọc Linh | QH.2009.T Quốc tế Vật lý |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ** | | |
|  | Nguyễn Diệp Phương | Lớp 11A, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ |
|  | Nguyễn Trung Anh | Lớp 11H, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ |
|  | Trịnh Ngọc Hiếu Anh | Lớp 11B, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ |
|  | Lê Hồng Ngọc | Lớp 11A, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ |
|  | Lương Hồng Ngọc | Lớp 11K, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ |

**III. CÁN BỘ TRẺ ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC**

| **Số**  **TT** | **Họ và tên** | **Đơn vị** |
| --- | --- | --- |
|  | Vũ Nhật Huy | Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN |
|  | Đặng Thị Thanh Thủy | Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN |
|  | Nguyễn Thành Nam | Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN |
|  | Trương Ngọc Kiểm | Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN |
|  | TS. Vi Anh Tuấn | Trường THPT Chuyên KHTN, Trường ĐHKHTN |
|  | ThS. Hồ Thị Thanh Huyền | Trường THPT Chuyên KHTN, Trường ĐHKHTN |
|  | Hoàng Thị Minh Thảo | Bộ môn Địa chất Dầu khí - Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN |
|  | Dương Thị Thanh Nhàn | Phòng TCCB, Trường ĐHKHTN |
|  | Nguyễn Ngọc Dương | Phòng KH-CN, Trường ĐHKHTN |
|  | TS. Nguyễn Tiến Thảo | Chi đoàn Cán bộ, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN |
|  | TS. Trịnh Tất Cường | PTN trọng điểm E&P, Trường ĐHKHTN |
|  | Phạm Đình Hiệu | Phòng CT&CTSV, Trường ĐHKHTN |
|  | Vũ Thị Thu Hằng | Văn phòng Công đoàn, Trường ĐHKHXH&NV |
|  | Phạm Hoàng Giang | Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV |
|  | Nguyễn Thị Như Trang | Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV |
|  | Vũ Văn Hải | Phòng CT&CTHSSV, Trường ĐH Ngoại ngữ |
|  | Trần Thị Thu Hiền | Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ |
|  | Phạm Đức Trung | Khoa NN&VH Trung Quốc, Trường ĐH Ngoại ngữ |
|  | Trần Thị Hạnh | Khoa NN&VH Ph­ơng Tây, Trường ĐH Ngoại ngữ |
|  | Nguyễn Thị Lan Hườ­ng | Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Ngoại ngữ |
|  | PGS.TS Trần Xuân Tú | Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Trường ĐH Công nghệ |
|  | TS. Nguyễn Linh Trung | Khoa Điện tử - Viễn Thông, Trường ĐH Công nghệ |
|  | TS. Võ Đình Hiếu | Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Công nghệ |
|  | TS. Lê Anh Vinh | Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường ĐH Giáo dục |
|  | TS. Đặng Hoàng Minh | Khoa các Khoa học Giáo dục, Trường ĐH Giáo dục |
|  | ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà | Khoa KT&KDQT, Trường ĐH Kinh tế |
|  | Mai Nguyễn Tuyết Hoa | Phòng Hợp tác và Truyền thông, Khoa Quốc tế |
|  | Đào Tùng | Bộ môn Khoa học Xã hội Nhân văn và Kinh tế, Khoa Quốc tế |
|  | Nguyễn Thị Hiền | Phó trưởng phòng Bổ sung - Trao đổi, Trung tâm Thông tin - Thư viện |
|  | Nguyễn Thị Thu Hoài | Bộ môn Kinh tế Chính trị, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng GVLLCT |
|  | Nguyễn Đức Phường | Phòng Báo chí - Truyền thông, Trung tâm TT&QHCC |
|  | Nguyễn Trần Hải | Bí thư Đoàn thanh niên, Trung tâm Giáo dục Thể chất - Thể thao |
|  | Bùi Văn Tuấn | Phòng Khoa học, Viện VNH&KHPT |
|  | Võ Thị Minh Trang | Ban Đào tạo ĐHQGHN |
|  | Vũ Thị Oanh | Ban CT&CTHSSV ĐHQGHN |

Ấn định danh sách (I+II+II) là: 172 cá nhân