|  |  |
| --- | --- |
| TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN  GIÁO DỤC HÒA NHẬP BÌNH CHÁNH  **HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2**

**KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022**

*(Kèm theo Thông báo số 29/TB-TTHTPTGDHNBC ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã dự tuyển** | **Họ và tên** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **Môn dự tuyển** | **Thi tiếp vòng 2** | **Ghi chú** |
| 1 | GV-101 | Phạm Thị Thùy Dung | Nữ | 25/06/1995 | Giáo viên mầm non hạng III, mã số: V.07.02.26 | x |  |
| 2 | GV-102 | Võ Thị Thanh Trúc | Nữ | 02/10/1991 | Giáo viên mầm non hạng III, mã số: V.07.02.26 | x |  |
| 3 | GV-103 | Bùi Hoàng Minh | Nam | 08/09/1991 | Giáo viên tiểu học hạng III, mã số: V.07.03.29 | x |  |
| 4 | GV-104 | Đặng Mạnh Phi | Nam | 18/04/1992 | Giáo viên tiểu học hạng III, mã số: V.07.03.29 | x |  |
| 5 | GV-105 | Nông Thị Thắm | Nữ | 08/10/1998 | Giáo viên tiểu học hạng III, mã số: V.07.03.29 | x |  |
| 6 | NV-201 | Thái Quang Mỹ | Nam | 28/08/1986 | Thư viện hạng IV, mã số: V.10.02.07 | x |  |
| 7 | NV-202 | Lê Ngọc Yến | Nữ | 09/04/1986 | Kế toán viên, mã số: 06.031 | x |  |