|  |  |
| --- | --- |
| THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI  **BCH ĐOÀN HV NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**  \*\*\* | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2018* |

**KẾT QUẢ**

**Cuộc thi tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Mã SV** | **Khoa** | **Giải** |
| 1 | Nguyễn Thị Chanh | 602559 | KT&PTNT | Nhất |
| 2 | Vương Thị Thu Hường | 603142 | KT&PTNT | Nhì |
| 3 | Nguyễn Ngọc Cúc | 604130 | SP&NN | Nhì |
| 4 | Trần Thị Thùy Trang | 610784 | CNSH | Ba |
| 5 | Nguyễn Thị Hà | 601833 | NH | Ba |
| 6 | Nguyễn Thị Minh Tâm | 610766 | CNSH | Ba |
| 7 | Đặng Anh Tú | 594988 | QLĐĐ | Khuyến khích |
| 8 | Lê Văn Phiên | 623530 | TY | Khuyến khích |
| 9 | Nông Thị Bích | 604129 | SP&NN | Khuyến khích |
| 10 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 613131 | TY | Khuyến khích |
| 11 | Quách Thị Hồng Nhung | 602718 | KT&PTNT | Khuyến khích |
| 12 | Nguyễn Thị Vân Anh | 612974 | KE&QTKD | Khuyến khích |
| 13 | Nguyễn Hải Yến | 602747 | KT&PTNT | Khuyến khích |
| 14 | Nguyễn Thị Hương | 604495 | TY | Khuyến khích |
| 15 | Trần Thị Huế | 600767 | CNSH | Khuyến khích |
| 16 | Phạm Thị Hường | 622433 | KT&PTNT | Khuyến khích |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. BCH ĐOÀN HỌC VIỆN**  BÍ THƯ  **(Đã ký)**  **Đỗ Thị Kim Hương** |