Phụ lục III:

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ NĂM 2023

*(Kèm theo Thông báo số* 54 */TB-HĐTDCC ngày* 03*tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị đăng ký** | **Vị trí tuyển dụng** | **Họ và Tên** | **Ngạch công chức** | **Trình độ đăng ký** | **Trình độ thí sinh** | **Giới tính** | **Năm sinh** | **Dân tộc** | **Chuyên Ngành trên bảng điểm** | **Lý do không đủ điều kiện** |
| **Cục Thống kê, Cục Thu thập, Vụ, Văn phòng** | **Phòng, Chi cục Thống kê** |
| **I** | **KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN** |
| 10 | Lào Cai | KV Bắc Hà - Si MaCai - Mường Khương | Thống kê kinh tế | Giàng A Béo | Thống kê viên | Đại học | Đại học | Nam | 8/6/1992 | Mông | Kinh tế nông nghiệp | Không có chứng chỉ TA, TH theo quy định |
|  | Lào Cai | KV Bảo Yên - Văn Bàn | Thống kê kinh tế | Hoàng Đức Thuận | Thống kê viên | Đại học | Đại học | Nam | 20/2/1995 | Tày | Kinh tế và quản lý đô thị | Chuyên ngành không phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng |
| 11 | Lào Cai | TX Sa Pa | Thống kê kinh tế | Đỗ Thị Lý | Thống kê viên | Đại học | Đại học | Nữ | 16/9/1996 | Kinh | Marketing | Chuyên ngành không phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng |

**Viết tắt trong Danh sách**

TA: Tiếng Anh Phòng TCHC: Phòng Tổ chức - Hành chính Phòng TKXH: Phòng Thống kê Xã hội Phòng TKTH: Phòng Thống kê Tổng hợp TH: Tin học Phòng TKKT: Phòng Thống kê Kinh tế Phòng TTTTTK: Phòng Thu thập thông tin thống kê