**DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG**

**TIÊU VĨNH NGỌC NĂM HỌC 2017 - 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **MSV** | **Lớp** | **Số tiền (đ)** |
| 1 | Nguyễn Thị Mai | 611053 | K61CNTPB | 6.000.000 |
| 2 | Đặng Thị Minh Huyền | 604192 | K60TYA | 6.000.000 |
| 3 | Nguyễn Thị Anh | 605148 | K60KED | 6.000.000 |
| 4 | Đoàn Văn Mạnh | 603155 | K60KTNNA | 6.000.000 |
| 5 | Nguyễn Hữu Tùng | 590977 | K59CNTYE | 6.000.000 |

 Tổng số có: 05 sinh viên.

**DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG**

**TRỢ CẤP ĐỘT XUẤT NĂM HỌC 2017 - 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **MSV** | **Lớp** | **Số tiền (đ)** |
| 1 | Trần Thị Huyền | 610635 | K61CNSHA | 5.775.000 |
| 2 | Đinh Thị Huệ | 612994 | K61QTM | 5.724.000 |
| 3 | Phạm Thị Huế | 591788 | K59QLTP | 15.000.000 |

 Tổng số có: 03 sinh viên.

**DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG**

**ĐẠM CÀ MAU NĂM HỌC 2017 - 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **MSV** | **Lớp** | **Số tiền (đ)** |
| 1 | Nguyễn Thị Hương Lan | 620589 | K62CNSHP | 10.000.000 |
| 2 | Lý Thị Thùy Linh | 620591 | K62CNSHC | 10.000.000 |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Thu | 620635 | K62CNSHC | 10.000.000 |
| 4 | Lô Thị Thu | 620421 | K62CNSHA | 10.000.000 |
| 5 | Nguyễn Thị Hạnh | 620437 | K62CNSHA | 10.000.000 |
| 6 | Trần Thị Thảo | 610772 | K61CNSHP | 10.000.000 |
| 7 | Vũ Thị Giang | 610714 | K61CNSHB | 10.000.000 |
| 8 | Đoàn Thị Hải | 600755 | K60CNSHB | 10.000.000 |
| 9 | Trần Thị Huế | 600767 | K60CNSHB | 10.000.000 |
| 10 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 600695 | K60CNSHA | 10.000.000 |

 Tổng số có: 10 sinh viên.

**DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG**

**AGRIBANK NĂM HỌC 2017 - 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **MSV** | **Lớp** | **Số tiền (đ)** |
| 1 | Trần Thị Chín | 595213 | K59QLDDF | 4.000.000 |
| 2 | Mai Thị Thảo | 597526 | K59KTA | 4.000.000 |
| 3 | Tòng Thị Diên | 594296 | K59PTNTA | 4.000.000 |
| 4 | Lê Thị Thu Uyên | 593467 | K59KHMTD | 4.000.000 |
| 5 | Dương Thị Hiền | 595476 | K59SPKT | 4.000.000 |
| 6 | Trần Thị Cẩm Lộc | 598791 | K59TYH | 4.000.000 |
| 7 | Nguyễn Thị Hoan | 595573 | K59TYA | 4.000.000 |
| 8 | Tống Thị Hằng | 604946 | K60KHCTT | 4.000.000 |
| 9 | Vũ Anh Phương | 592749 | K59KHCTT | 4.000.000 |
| 10 | Nguyễn Thị Hiền | 590024 | K59BVTVA | 4.000.000 |
| 11 | Hà Hải Dương | 598472 | K59 QTKDB | 4.000.000 |
| 12 | Bùi Thị Hiếu | 592049 | K59 KEB | 4.000.000 |
| 13 | Lường Thị Tuyết | 605056 | K60CNSHP | 4.000.000 |
| 14 | Dương Thị Lương | 591404 | K59CNSTHA | 4.000.000 |
| 15 | Phạm Thị Mai | 591709 | K59CNTPB | 4.000.000 |
| 16 | Phùng Thị Tuyết Nhung | 591877 | K59QLTT | 4.000.000 |
| 17 | Hoàng Thị Hiệp | 593716 | K59CKCTM | 4.000.000 |
| 18 | Phan Thị Kiều | 594185 | K59BHTS | 4.000.000 |
| 19 | Nguyễn Thùy Dung | 596312 | K59XHHA | 4.000.000 |
| 20 | Tạ Thị Tuyết Nhung | 590810 | K59CNTYD | 4.000.000 |
| 21 | Vũ Thị Vui | 610579 | K61CNTYD | 4.000.000 |
| 22 | Lỳ Lòng Xó | 602746 | K60KHDT | 4.000.000 |
| 23 | Giàng A Pao | 614003 | K61XHH | 4.000.000 |
| 24 | Lê Khắc Thơ | 598821 | K59TYH | 4.000.000 |
| 25 | Nguyễn Thị Thuý | 601251 | K60CNTPC | 4.000.000 |

 Tổng số có: 25 sinh viên.

**DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG**

**MARPHAVET NĂM HỌC 2017 - 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **MSV** | **Lớp** | **Số tiền (đ)** |
| 1 | Nguyễn Thanh Huyền | 612698 | K61QLDDA | 2.500.000 |
| 2 | Nghiêm Thị Lan Anh | 612658 | K61QLDDA | 2.500.000 |
| 3 | Lù Thị Chinh | 593671 | K59KTC | 2.500.000 |
| 4 | Tòng Thị Lâm | 594530 | K59PTNTC | 2.500.000 |
| 5 | Hoàng Thị Ngọc Anh | 599144 | K59KTNND | 2.500.000 |
| 6 | Trần Thị Thanh Thư | 593350 | K59KHMTC | 2.500.000 |
| 7 | Trần Thị Tuyết Phượng | 613102 | K61SPKTP | 2.500.000 |
| 8 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 596144 | K59TYF | 2.500.000 |
| 9 | Đào Hoàng Nam | 596039 | K59TYE | 2.500.000 |
| 10 | Lê Nhật Lệ | 590299 | K59BVTVC | 2.500.000 |
| 11 | Nguyễn Thị Lan | 592618 | K59KHCTD | 2.500.000 |
| 12 | Trần Thị Vân Anh | 593830 | K59KHCTF | 2.500.000 |
| 13 | Phạm Thị Huyền | 611606 | K61KHCTA | 2.500.000 |
| 14 | Ngô Thúy Anh | 611460 | K61 KEB | 2.500.000 |
| 15 | Đỗ Thị Ngọc Nga | 610745 | K61CNSHB | 2.500.000 |
| 16 | Bùi Thị Trang | 591195 | K59CNSHA | 2.500.000 |
| 17 | Nguyễn Thị Trang | 596457 | K59CNSTHB | 2.500.000 |
| 18 | Phạm Thị Nhung | 591647 | K59CNTPA | 2.500.000 |
| 19 | Nguyễn Tuấn Mạnh | 611244 | K61CNPMP | 2.500.000 |
| 20 | Nguyễn Thị Huyền | 611235 | K61MMT | 2.500.000 |
| 21 | Nguyễn Thị Tuyết | 596765 | K59CTH | 2.500.000 |
| 22 | Nguyễn Hoài Mai Anh | 593749 | K59TDHA | 2.500.000 |
| 23 | Kim Văn Tháp | 587535 | K58CKCTM | 2.500.000 |
| 24 | Lê Thị Trang | 594227 | K59BHTS | 2.500.000 |
| 25 | Lê Thị Phương Mai | 598912 | K59XHHA | 2.500.000 |
| 26 | Nguyễn Thị Trà Giang | 610156 | K61CNP | 2.500.000 |
| 27 | Nguyễn Thị Minh Phượng | 590440 | K59CNTYA | 2.500.000 |
| 28 | Nông Thị Hà | 600489 | K60CNTYB | 2.500.000 |
| 29 | Hồ Thị Thoa | 592867 | K59CGCTB | 2.500.000 |
| 30 | Nguyễn Thùy Linh | 611396 | K61KEA | 2.500.000 |
| 31 | Cao Thị Phương Anh | 604070 | K60RHQ | 2.500.000 |
| 32 | Lê Phương Anh | 613044 | K61CNSHB | 2.500.000 |
| 33 | Lê Thị Thu Hà | 603906 | K60QTKDA | 2.500.000 |
| 34 | Đỗ Thị Hằng | 601710 | K60KEP | 2.500.000 |
| 35 | Ngô Thị Thủy | 605182 | K60KEKT | 2.500.000 |
| 36 | Trần Thị Thu Trang | 610985 | K61CNTPA | 2.500.000 |
| 37 | Lại Văn Bách | 610589 | K61CNSHP | 2.500.000 |
| 38 | Đàm Đức Thủy | 604637 | K60TYE | 2.500.000 |
| 39 | Nguyễn Thị Oanh | 601237 | K60CNTPB | 2.500.000 |
| 40 | Nguyễn Thị Diễm | 604756 | K60TYG | 2.500.000 |

 Tổng số có: 40 sinh viên.