|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ** |  |
|  |  |
| Số: 104 /CNTĐ-TT | *TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 12 năm 2017* |
| V/v xác minh kết quả thi Tiếng Anh |  |

 Kính gửi: - Phòng Quản lý Đào tạo;

 - Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực và Hợp tác doanh nghiệp;

 - Các Khoa chuyên môn.

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về kiểm tra, xác minh tính hợp pháp của các chứng chỉ do các đơn vị bên ngoài cấp;

 Căn cứ vào đề nghị xác minh của các Khoa chuyên môn, Phòng Thanh tra – Pháp chế đã tổng hợp danh sách HSSV nộp chứng chỉ và gửi văn bản xác minh đến các cơ quan có liên quan;

 Trên cơ sở các văn bản phúc đáp của các cơ quan cấp chứng chỉ, Phòng Thanh tra – Pháp chế đã tổng hợp kết quả xác minh như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và**  | **Tên** | **Ngày sinh** | **MSSV** | **Lớp** | **Khoa** | **Kết quả xác minh chứng chỉ Tiếng Anh** |
| **Hợp lệ** | **Không hợp lệ** |
| 1 | Ngô Văn  | Lên | 16/05/1996 | 1451OT0574 | CD14OT2 | Ô TÔ | x |   |
| 2 | Nguyễn Anh | Kiệt | 22/10/1997 | 15311OT0124 | CT15OT1 | Ô TÔ | x |   |
| 3 | Phạm Thế  | Hòa | 13/10/1994 | 15311OT0277 | CT15OT1 | Ô TÔ | x |   |
| 4 | Phạm Vũ Hồng | Đức | 27/10/1997 | 15311OT0170 | CT15OT1 | Ô TÔ | x |   |
| 5 | Cao Thị Ngọc | Ánh | 17/11/1997 | 17312TH0062 | CT17TH3 | TTĐTNNL | x |   |
| 6 | Trần Quang | Tuấn | 28/06/1993 | 1451DT0587 | CD14DT1 | Đ ĐT | x |   |
| 7 | Lê Văn  | Hoàng | 10/02/1994 | 1450DD0132 | C14D1 | Đ ĐT | x |   |
| 8 | Mạc Nguyễn Nguyên | Huân | 23/11/1997 | 15311TD0417 | CT15TD1 | CNTT | x |   |
| 9 | Nguyễn Thị Phương | Thúy | 10/08/1995 | 1451QT1585 | CD14QT6 | QTKD | x |   |
| 10 | Đoàn Thị Thanh  | Thúy | 10/05/1996 | 1451QT0461 | CD14QT2 | QTKD | x |   |
| 11 | Trần Thị Thu | Thảo | 20/06/1996 | 1451KT2011 | CĐ14KT5 | TCKT | x |   |
| 12 | Trần Thị Minh | Tâm | 14/10/1996 | 1451KT2059 | CĐ14KT5 | TCKT | x |   |
| 13 | Nguyễn Thị | Mừng | 06/09/1995 | 1451KT1749 | CĐ14KT4 | TCKT | x |   |
| 14 | Lý Thị Loan |  Anh | 22/08/1996 | 1451KT0368 | CĐ14KT1 | TCKT | x |   |
| 15 | Phạm Thị Ngọc | Hương | 25/04/1996 | 1451KT2124 | CĐ14KT5 | TCKT | x |   |
| 16 | Nguyễn Trần Huyền  | Trâm | 10/06/1995 | 16211KT2788 | CĐ16KT5 | TCKT | x |   |
| 17 | Hồ Vương | Vũ | 01/05/1995 | 1450DS0548 | C14CDT | CNTĐ | x |   |

 Trân trọng./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận :*** * Như kính gửi;
* Lưu: TT.

  | **PTP. THANH TRA – PHÁP CHẾ**(đã ký) |
|  | **Nguyễn Quốc Điền** |