|  |  |
| --- | --- |
| THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI  **BCH ĐOÀN HV NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM** | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020* |

**KẾT QUẢ**

**Cuộc thi “Thực hành viết email”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Lớp** | **Mã SV** | **Khoa** | **Giải** |
| 1 | Nguyễn Thị Thu Thảo | K62CNSHB | 620539 | Công nghệ sinh học | Giải Nhất |
| 2 | Dương Thị Hằng Ny | K63CNTPD | 636653 | Công nghệ thực phẩm | Giải Nhì |
| 3 | Lê Đình Phúc | K62KEKT | 621617 | Kế toán và QTKD | Giải Nhì |
| 4 | Lê Văn Đức | K63ENGB | 630207 | Sư phạm và Ngoại ngữ | Giải Ba |
| 5 | Phạm Thị Thanh Xuân | K63CNSHA | 637094 | Công nghệ sinh học | Giải Ba |
| 6 | Nguyễn Thùy Linh | K63TYB | 631150 | Thú Y | Giải Ba |
| 7 | Hán Thị Tuyết Nhung | K62CNTYB | 620328 | Chăn nuôi | Giải Ba |
| 8 | Lê Hữu Tuấn Anh | K62CNP | 620117 | Chăn nuôi | Giải Ba |
| 9 | Trần Ngọc Thùy | K61TYC | 613419 | Thú Y | Giải Khuyến khích |
| 10 | Lừ Thị Thu | K63KTNNE | 635305 | Kinh tế và PTNT | Giải Khuyến khích |
| 11 | Lê Quang Đại | K61CNSHE | 610711 | Công nghệ sinh học | Giải Khuyến khích |
| 12 | Trần Huyền Trang | K63CNSHE | 637435 | Công nghệ sinh học | Giải Khuyến khích |
| 13 | Lê Thu Thủy | K63CNSHE | 637279 | Công nghệ sinh học | Giải Khuyến khích |
| 14 | Khương Thị Hồng Hiệp | K62KTNNA | 622419 | Kinh tế và PTNT | Giải Khuyến khích |
| 15 | Hoàng Đạt Tú | K62CNTYA | 620172 | Chăn nuôi | Giải Khuyến khích |
| 16 | Nguyễn Trường Giang | K61TYE | 613569 | Thú Y | Giải Khuyến khích |
| 17 | Nguyễn Bá Huy | K63CNTPD | 636629 | Công nghệ thực phẩm | Giải Khuyến khích |
| 18 | Nguyễn Thị Ngọc Điệp | K61CNTPB | 611010 | Công nghệ thực phẩm | Giải Khuyến khích |
| **NGƯỜI CHẤM**  *(Đã ký)*  **Trần Thị Thanh Tâm** | | | **TM. BCH ĐOÀN HỌC VIỆN**  PHÓ BÍ THƯ  *(Đã ký)*  **Nguyễn Trọng Tuynh** | | |