|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH ĐỒNG THÁP | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG** | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

**DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN (VÒNG 2) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐỐNG THÁP NĂM 2024**

*(Kèm theo Quyết định số 105/QĐ-STTTT ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông)*

| **THỨ TỰ** | **HỌ VÀ TÊN** | **NGÀY, THÁNG, NĂM SINH** | **QUÊ QUÁN** | **TRÌNH ĐỘ** | **ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nam**  | **Nữ** | **Chuyên môn** | **Tin học** | **Ngoại ngữ** |  |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| **I** | **Vị trí An toàn thông tin hạng III - Mã số V.11.05.11** |
| 1 | Lê Hoàng Bảo Duy | 4/12/2000 |  | 127A Ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp | Kỹ sư Khoa học máy tính | Đại học | B1 - Tiếng Anh |  |
| 2 | Nguyễn Văn Trường Giang | 28/03/2002 |  | Tân Quy Tây, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp | Kỹ sư Công nghệ Thông tin | Đại học | A2 - Tiếng Anh |  |
| 3 | Tăng Minh Hào | 11/11/1985 |  | Thị trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp | Kỹ sư kỹ thuật điện tử, viễn thông | Chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B | B - Tiếng Anh |  |
| **II** | **Vị trí Công nghệ thông tin hạng III V.11.06.14** |   |   |   |   |
| 1 | Lê Mỹ Duyên |   | 22/8/2001 | Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp | Kỹ sư Khoa học máy tính | Đại học | B1 - Tiếng Anh |   |
| 2 | Nguyễn Minh Đăng | 7/2/2001 |   | ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp | Kỹ sư Khoa học máy tính | Đại học | B1- Tiếng Anh |   |
| 3 | Phan Hồ Như Huyền |   | 24/02/2001 | Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp | Kỹ sư Công nghệ Thông tin | Đại học | Tiếng Anh bậc 3 |   |
| 4 | Nguyễn Văn Dương Linh | 23/11/1997 |   | Xã Phương Trà, Huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Kỹ sư Khoa học máy tính | Đại học | B1 - Tiếng Anh |   |
| 5 | Phạm Tấn Minh | 17/10/2001 |   | Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp | Kỹ sư Khoa học máy tính | Đại học | B1- Tiếng Anh |   |
| 6 | Nguyễn Việt Nhật | 13/5/2000 |   | Tổ 22, Khóm 1, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Kỹ sư Khoa học máy tính | Đại học | B1- Tiếng Anh |   |
| 7 | Nguyễn Hoàng Phúc | 01/02/1997 |   | xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Kỹ sư Kỹ thuật Máy tính | Đại học | TOEIC 460 - Tiếng Anh |   |
| 8 | Võ Văn Quí | 6/12/2000 |   | Bình Thành, Huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp | Kỹ sư Khoa học máy tính | Đại học | B1- Tiếng Anh |   |
| 9 | Lục Trần Ngọc Thảo |   | 20/02/1997 | Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Kỹ sư Công nghệ Thông tin | Đại học | B1 - Tiếng Anh |   |
| 10 | Nguyễn Quốc Vũ | 12/02/2001 |   | Phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp | Kỹ sư Công nghệ Thông tin | Đại học | TOEIC - Tiếng Anh |   |