**DANH SÁCH THỦ KHOA, Á KHOA KHOÁ 67**

**KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022**

(Kèm theo Thông báo số: 33 /TB-CTCT&CTSV ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Công tác chính trị & Công tác sinh viên)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **MSV** | **Lớp** | **Khoa** |
| 1 | Phạm Bội Ngân | 677299 | K67TYD | Thú Y |
| 2 | Đặng Quốc Hải | 671395 | K67MMTA | Công nghệ thông tin |
| 3 | Dương Thị Hồng Linh | 676547 | K67LOGISD | Kế toán & Quản trị KD |

**DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG DU HỌC NƯỚC NGOÀI**

**KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022**

(Kèm theo Thông báo số: 33 /TB-CTCT&CTSV ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Công tác chính trị & Công tác sinh viên)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **MSV** | **Lớp** | **Khoa** |
| 1 | Phạm Bội Ngân | 677299 | K67TYD | Thú Y |
| 2 | Vũ Hương Giang | 677085 | K67TYB | Thú Y |
| 3 | Trương Quang Nghĩa | 671719 | K67CNTTA | Công nghệ thông tin |

**DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG TÀI NĂNG**

**KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022**

(Kèm theo Thông báo số: 33 /TB-CTCT&CTSV ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Công tác chính trị & Công tác sinh viên)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ đệm** | **MSV** | **Lớp** | **Khoa** |
| 1 | Vũ Văn Phong | 677334 | K67TYC | Thú Y |
| 2 | Đỗ Hải Vân | 672328 | K67CNTPA | Công nghệ thực phẩm |
| 3 | Nguyễn Minh Cường | 674876 | K67QLDDA | Tài nguyên và Môi trường |
| 4 | Hoàng Phi Long | 670050 | K67KHCTA | Nông học |
| 5 | Vũ Hữu Hưng | 671517 | K67TTNTA | Công nghệ thông tin |
| 6 | Nguyễn Thị Thu Trà | 671124 | K67CNSHA | Công nghệ sinh học |
| 7 | Phùng Vân Anh | 676240 | K67LOGISA | Kế toán & QTKD |
| 8 | Nguyễn Văn Phú | 677732 | K67KTDTA | Kinh tế và PTNT |
| 9 | Phạm Khánh Huyền | 674324 | K67LUATB | Khoa học xã hội |
| 10 | Lê Ngọc Uyên Thy | 677943 | K67NTTSA | Thủy sản |
| 11 | Nguyễn Thị Thảo | 670261 | K67CNTYA | Chăn nuôi |
| 12 | Hà Huy Hoàn | 670732 | K67CNOTOB | Cơ – Điện |
| 13 | Đỗ Đức Huyên | 674645 | K67ENGC | Du lịch và Ngoại ngữ |
| 14 | Bùi Thu Trang | 672303 | K67CNTPA | Công nghệ thực phẩm |

**DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CHÀO TÂN SINH VIÊN**

**KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022**

(Kèm theo Thông báo số: 33 /TB-CTCT&CTSV ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Công tác chính trị & Công tác sinh viên)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **MSV** | **Lớp** | **Khoa** |
| 1 | Trần Thị Huyền Trang | 677455 | K67TYB | Thú y |
| 2 | Đỗ Lan Anh | 676978 | K67TYC | Thú y |
| 3 | Huỳnh Ngọc Thủy Vy | 677518 | K67TYA | Thú y |
| 4 | Nguyễn Hà Thu | 676820 | K67LOGISD | Kế toán & QTKD |
| 5 | Lê Minh Thảo | 671000 | K67RHQA | Nông học |
| 6 | Đặng Quốc Hải | 671395 | K67MMTA | Công nghệ thông tin |
| 7 | Nguyễn Thảo Thanh Tâm | 671113 | K67CNSHA | Công nghệ sinh học |
| 8 | Hoàng Văn Trung | 670286 | K67CNTYA | Chăn nuôi |
| 9 | Nguyễn Hoàng Nhật Minh | 677568 | K67TYB | Thú y |
| 10 | Đặng Mùi Chíp | 672108 | K67CNTPB | Công nghệ thực phẩm |
| 11 | DOKMAI PHOMMALUEZA | 31101392 | CHK31KHCT | Nông học |
| 12 | SYPHACHANH KHOTCHANDA | 31101394 | CHK31TY | Thú y |
| 13 | SEK SAM NANG | 678090 | K67KTTC | Kinh tế và PTNT |
| 14 | SOK SREY NICH | 678089 | K67CNTP | Công nghệ thực phẩm |
| 15 | ATALIAALBERTO MALAMBA | 31150199 | CHK31TY | Thú y |