TẠP CHÍ TÀI CHÍNH

**Danh sách số 01**

 **HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC**

 **TẠP CHÍ TÀI CHÍNH NĂM 2022**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DANH SÁCH NGƯỜI DỰ TUYỂN THAM GIA
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, KỸ NĂNG SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ**

*(Kèm theo Thông báo số 66/TCTC-HĐTD ngày 17/02/2023 của
Hội đồng Tuyển dụng viên chức Tạp chí Tài chính năm 2022)*

| **STT** | **Họ và đệm** | **Tên** | **Ngày, tháng, năm sinh** | **Vị trí đăng ký dự tuyển** | **Đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ**  | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nam** | **Nữ** |
| 1 | Nông Thị Hồng  | Ánh |   | 26/09/1989 | Phóng viên | **Tiếng Anh Bậc 3** theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam |  |
| 2 | Nguyễn Gia  | Hân |   | 27/10/1997 | Phóng viên | **Tiếng Anh Bậc 3** theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam |  |
| 3 | Nguyễn Thùy  | Linh |   | 11/12/1982 | Phóng viên | **Tiếng Anh Bậc 3** theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam |  |
| 4 | Nguyễn Thị Thùy  | Linh |   | 05/09/1989 | Phóng viên | **Tiếng Anh Bậc 3** theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam |  |
| 5 | Trần Ngọc  | Tiến | 12/11/1989 |   | Phóng viên | **Tiếng Anh Bậc 3** theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam |  |
| 6 | Đỗ Vân  | Anh |   | 28/11/2000 | Kế toán viên | **Tiếng Anh Bậc 2** theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam |  |
| 7 | Nguyễn Thị Thu  | Hà |   | 22/06/1986 | Kế toán viên | **Tiếng Anh Bậc 2** theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam |  |
| 8 | Đào Xuân  | Hưng | 05/05/1995 |   | Chuyên viên khai thác Dịch vụ truyền thông | **Tiếng Anh Bậc 2** theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam |  |
| 9 | Bùi Vũ  | Huy | 24/10/1998 |   | Chuyên viên Công nghệ thông tin | **Tiếng Anh Bậc 2** theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam |  |
| 10 | Đinh Thị Thương  | Huyền |   | 07/08/1984 | Chuyên viên khai thác Dịch vụ truyền thông | **Tiếng Anh Bậc 2** theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam |  |
| 11 | Phạm Minh Tuấn  | Kiệt | 23/06/1995 |   | Chuyên viên khai thác Dịch vụ truyền thông | **Tiếng Anh Bậc 2** theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam |  |
| 12 | Nguyễn Bích  | Ngọc |   | 18/01/1995 | Chuyên viên hành chính | **Tiếng Anh Bậc 2** theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam |  |
| 13 | Mai Thị  | Phượng |   | 11/02/1983 | Kế toán viên | **Tiếng Anh Bậc 2** theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam |  |
| 14 | Nguyễn Thành  | Trung | 01/01/1996 |   | Chuyên viên hành chính | **Tiếng Anh Bậc 2** theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam |  |
| 15 | Ngô Ngọc  | Tuấn | 16/11/1984 |   | Chuyên viên khai thác Dịch vụ truyền thông | **Tiếng Anh Bậc 2** theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam |  |

***Ghi chú:***

*- Từ số 1 đến số 5: Người dự tuyển tham gia đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ
(Tiếng Anh) Bậc 3.*

*- Từ số 6 đến số 15: Người dự tuyển tham gia đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ
(Tiếng Anh) Bậc 2.*

*- Số 3, 10, 13, 14: Người dự tuyển tham gia đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và tin học.*