|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỘI THAO CBVC HỌC VIỆN NĂM 2022** | | | | | | | |
| **STT** | **Đơn vị** | **Đi bộ TT** | **Kéo co** | **BC hơi** | **Quần vợt** | **Cầu lông** | **Tổng** |
| 1 | Cty TNHH Đầu tư PT&DV HVNNVN | 10 |  |  |  | 20 | 30 |
| 2 | Nhà xuất bản | 10 |  |  |  | 10 | 20 |
| 3 | Khoa Du lịch và NN | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 4 | Khoa Tài nguyên và MT | 40 | 10 | 10 | 10 | 30 | **100** |
| 5 | Khoa Công nghệ thực phẩm | 10 | 10 |  |  |  | 20 |
| 6 | TT. Thông tin thư viện LĐC-TT. Thực nghiệm và ĐTN- Viện SVC | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 7 | LQ: B.KHCN-B.HTQT-TT.ĐMST-B.QLĐầu tư-B CSVC-B.TCCB | 10 | 10 |  | 20 | 10 | 50 |
| 8 | TT Ngoại ngữ và ĐTQT | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 9 | LQ Khoa CNSH-GDQP-Viện SHNN | 10 |  | 40 | 10 | 10 | 70 |
| 10 | Khoa Thủy sản | 10 | 10 |  |  | 10 | 30 |
| 11 | Khoa Nông học | 30 | 10 | 10 |  | 20 | 70 |
| 12 | Khoa Chăn nuôi | 10 | 30 | 10 |  |  | 50 |
| 13 | Khoa Cơ Điện | 20 | 20 | 20 |  |  | 60 |
| 14 | Khoa Kinh tế và PTNT | 10 |  | 20 | 10 | 40 | 80 |
| 15 | Khoa Khoa học xã hội | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 16 | Viện NC và PTCT | 10 | 10 |  |  |  | 20 |
| 17 | Khoa Thú y | 10 | 40 |  |  |  | 50 |
| 18 | Văn phòng Học viện | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | **100** |
| 19 | LQ: Ban CTCT và CTSV-TCKT-TT.CUNNL-TT.QHCC và HTSV-Ban TT ĐBCL-Ban QL Đào tạo | 10 | 20 | 10 | 40 | 10 | **90** |
| 20 | LQ: Khoa Kế toán và QTKD-Khoa CNTT | 10 |  |  |  |  | 10 |

**BAN TỔ CHỨC**