|  |  |
| --- | --- |
| VIỆN TOÁN HỌC | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM** |
| HỘI ĐỒNG XET TUYỂN VIÊN CHỨC | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| **NĂM 2021** |  |

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |
| **DANH SÁCH ỨNG VIỆN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN TẠI VÒNG 2**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TT** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Nơi thường trú** | **Trình độ đào tạo** | **Nguyện vọng** | Ghi chú |
| 1 | Trịnh Duy Bình | 8/4/1994 | Phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên | Thạc sĩ | Phòng Tối ưu và Điều khiển |   |
| 2 | Đinh Quang Dũng | 28/5/1999 | Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng | Cử nhân | Phòng Cơ sở Toán của Tin học |   |
| 3 | Đỗ Duy Hiếu | 6/9/1987 | Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội | Tiến sĩ | Phòng Cơ sở Toán của Tin học |   |
| 4 | Đặng Minh Hiếu | 16/4/1998 | Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng | Cử nhân | Phòng Xác suất và Thống kê Toán học |   |
| 5 | Nguyễn Quang Khải | 21/10/1998 | Phố Tân Tiến, phường Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ | Cử nhân | Phòng Lý thuyết số |   |
| 6 | Nguyễn Ngọc Linh | 4/12/1987 | Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | Tiến sĩ | Phòng Xác suất và Thống kê Toán học |   |
| 7 | Nguyễn Văn Quyết | 22/6/1994 | Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình | Thạc sĩ | Phòng Xác suất và Thống kê Toán học |   |
| 8 | Đỗ Minh Thắng | 1/3/1999 | Hoằng Giang, Hoằng Hóa, Thanh Hóa | Cử nhân | Phòng Xác suất và Thống kê Toán học |   |
| 9 | Nguyễn Năng Thiều | 3/12/1991 | Tập thể Khí tượng Thủy Văn, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Thạc sĩ | Phòng Giải tích số và Tính toán khoa học | Đang làm nghiên cứu sinh |
| 10 | Đỗ Thị Thùy | 13/10/1997 | Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội | Cử nhân | Phòng Giải tích số và Tính toán khoa học |   |
| 11 | Đoàn Nhật Minh | 11/8/1990 | Thị trấn EaKar, huyện EaKar tỉnh Đắc Lắc | Thạc sĩ | Hình học và Tôpô | Đang làm nghiên cứu sinh  |
| 12 | Hoàng Mạnh Trường | 8/1/1989 | Hà An, Quảng Yên, Quảng Ninh | Tiến sĩ | Hình học và Tôpô |   |