**CHỈ TIÊU XÉT HỌC BỔNG NĂM HỌC 2016 - 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khoa** | **Số lượng(suất)** | **Học bổng** |
| 1 | Quản lý đất đai | 02 | Học bổng Viettel |
| 2 | Kinh tế và phát triển nông thôn | 03 | Học bổng Viettel |
| 3 | Môi trường | 02 | Học bổng Viettel |
| 4 | Sư phạm và ngoại ngữ | 01 | Học bổng Viettel |
| 5 | Thú y | 02 | Học bổng Viettel |
| 6 | Nông học | 04 | Học bổng Bảo hiểm Bảo Việt |
| 7 | Kế toán và Quản trị kinh doanh | 03 | Học bổng Bảo hiểm Bảo Việt |
| 8 | Công nghệ sinh học | 02 | Học bổng Bảo hiểm Bảo Việt |
| 9 | Công nghệ thực phẩm | 02 | Học bổng Bảo hiểm Bảo Việt |
| 10 | Công nghệ thông tin | 02 | Học bổng Bảo hiểm Bảo Việt |
| 11 | Cơ điện | 02 | Học bổng Bảo hiểm Bảo Việt |
| 12 | Thủy sản | 01 | Học bổng Vietinbank |
| 13 | Lý luận chính trị và xã hội | 05 | “Hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó” |
| 14 | Chăn nuôi | 03 | Học bổng Vietinbank |