**PHỤ LỤC 1**

**DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GIA PHỎNG VẤN VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP**

*(Kèm theo Thông báo số /TB-BVHTTDL ngày tháng năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP)*

| **TT** | **Họ** | **Tên** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **Quê quán** | **Vị trí dự tuyển** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ** | | | | | | |
| 1 | VŨ QUANG | **MINH** | Nam | 19/07/2000 | Nam Định | Quản lý quyền tác giả, quyền liên quan |  |
| **II** | **CỤC ĐIỆN ẢNH** | | | | | | |
| 2 | NGUYỄN TÙNG | **ANH** | Nam | 14/08/1993 | Bắc Giang | Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng |  |
| 3 | VÕ ĐẶNG VIỆT | **HÀ** | Nữ | 29/03/1997 | Quảng Ngãi | Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng |  |
| 4 | DƯƠNG THỊ VIỆT | **HÀ** | Nữ | 04/12/2000 | Quảng Bình | Chuyển đổi số, hành chính, quản trị, hồ sơ một cửa |  |
| **III** | **TỔNG CỤC DU LỊCH** | | | | | | |
| 5 | PHẠM THỊ | **NHUNG** | Nữ | 15/06/1996 | Hải Phòng | Tổ chức bộ máy |  |
| **IV** | **VỤ ĐÀO TẠO** | | | | | | |
| 6 | BÙI THỊ THANH | **HƯỜNG** | Nữ | 11/11/1992 | Hà Tĩnh | Phụ trách lĩnh vực văn hóa nghệ thuật |  |
| **V** | **CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ** | | | | | | |
| 7 | BÙI THỊ THÙY | **DUNG** | Nữ | 15/06/2000 | Hải Phòng | Chuyên viên khu vực |  |
| 8 | HOÀNG THU | **THỦY** | Nữ | 12/02/1992 | Quảng Bình | Chuyên viên khu vực |  |