|  |  |
| --- | --- |
| THÀNH ĐOÀN TP HỒ CHÍ MINH  **BAN CÁN SỰ ĐOÀN ĐHQG-HCM**  \*\*\* | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2016* |

**DANH SÁCH SINH VIÊN 5 TỐT ĐHQG-HCM NĂM 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA** | | |
| **STT** | **Họ và tên** | **ĐƠN VỊ** |
| 1 | Nguyễn Phúc Anh | Trường Đại học Bách Khoa |
| 2 | Bùi Ngọc Can | Trường Đại học Bách Khoa |
| 3 | Nguyễn Hữu Cảnh | Trường Đại học Bách Khoa |
| 4 | Trần Phước Châu | Trường Đại học Bách Khoa |
| 5 | Phạm Đức Minh Châu | Trường Đại học Bách Khoa |
| 6 | Trần Minh Chiến | Trường Đại học Bách Khoa |
| 7 | Nguyễn Văn Chung | Trường Đại học Bách Khoa |
| 8 | Nguyễn Nguyên Chương | Trường Đại học Bách Khoa |
| 9 | Hồ Đức Dân | Trường Đại học Bách Khoa |
| 10 | Chung Từ Minh Duy | Trường Đại học Bách Khoa |
| 11 | Hồ Linh Đa | Trường Đại học Bách Khoa |
| 12 | Phan Quốc Đại | Trường Đại học Bách Khoa |
| 13 | Lê Hải Đăng | Trường Đại học Bách Khoa |
| 14 | Võ Thị Hồng Hạnh | Trường Đại học Bách Khoa |
| 15 | Đặng Hùng | Trường Đại học Bách Khoa |
| 16 | Trần Nguyễn Gia Huy | Trường Đại học Bách Khoa |
| 17 | Trần Võ Thảo Hương | Trường Đại học Bách Khoa |
| 18 | Nguyễn Ngọc Kỷ | Trường Đại học Bách Khoa |
| 19 | Trần Kha | Trường Đại học Bách Khoa |
| 20 | Nguyễn Nhật Khương | Trường Đại học Bách Khoa |
| 21 | Nguyễn Diệp Phương Linh | Trường Đại học Bách Khoa |
| 22 | Lê Thanh Nam | Trường Đại học Bách Khoa |
| 23 | Trần Đình Nam | Trường Đại học Bách Khoa |
| 24 | Võ Thị Hoàng Ni | Trường Đại học Bách Khoa |
| 25 | Đặng Thị Hằng Nga | Trường Đại học Bách Khoa |
| 26 | Trương Hữu Nghĩa | Trường Đại học Bách Khoa |
| 27 | Trần Lê Bội Ngọc | Trường Đại học Bách Khoa |
| 28 | Bùi Khánh Ngọc | Trường Đại học Bách Khoa |
| 29 | Đỗ Nguyễn Thành Nhân | Trường Đại học Bách Khoa |
| 30 | Đặng Thị Hồng Nhung | Trường Đại học Bách Khoa |
| 31 | Trần Minh Nhựt | Trường Đại học Bách Khoa |
| 32 | Võ Khắc Phú | Trường Đại học Bách Khoa |
| 33 | Mè Sĩ Phú | Trường Đại học Bách Khoa |
| 34 | Hoàng Chí Phú | Trường Đại học Bách Khoa |
| 35 | Bùi Văn Phục | Trường Đại học Bách Khoa |
| 36 | Nguyễn Thị Liên Phương | Trường Đại học Bách Khoa |
| 37 | Lê Viết Nhật Quang | Trường Đại học Bách Khoa |
| 38 | Phạm Minh Tài | Trường Đại học Bách Khoa |
| 39 | Lê Tuấn Tài | Trường Đại học Bách Khoa |
| 40 | Trần Ngọc Tú | Trường Đại học Bách Khoa |
| 41 | Nguyễn Hoàng Thiện | Trường Đại học Bách Khoa |
| 42 | Nguyễn Đức Thiện | Trường Đại học Bách Khoa |
| 43 | Nguyễn Lưu Minh Thiện | Trường Đại học Bách Khoa |
| 44 | Lê Hoàng Thuận | Trường Đại học Bách Khoa |
| 45 | Ngô Lương Thanh Trà | Trường Đại học Bách Khoa |
| 46 | Lê Minh Trí | Trường Đại học Bách Khoa |
| 47 | Nguyễn Thanh Trúc | Trường Đại học Bách Khoa |
| 48 | Phan Thị Thanh Uyên | Trường Đại học Bách Khoa |
| 49 | Lê Văn Vũ | Trường Đại học Bách Khoa |
| 50 | Trần Quang Vũ | Trường Đại học Bách Khoa |
| 51 | Nguyễn Thị Phương Vy | Trường Đại học Bách Khoa |
| 52 | Dương Ngọc Khánh Vy | Trường Đại học Bách Khoa |
| 53 | Vũ Long | Trường Đại học Bách Khoa |
| 54 | Đỗ Hữu Khôi Nguyên | Trường Đại học Bách Khoa |
| 55 | Nguyễn Hồng Phi | Trường Đại học Bách Khoa |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN** | | |
| 56 | Nguyễn Mạnh Cầm | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
| 57 | Nguyễn Thị Ngọc Diệu | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
| 58 | Đỗ Lê Phương Dung | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
| 59 | Trần Anh Duy | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
| 60 | Hoàng Trung Hiếu | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
| 61 | Trần Xuân Hòa | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
| 62 | Ngô Huỳnh Ngọc Khánh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
| 63 | Nguyễn Đình Luận | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
| 64 | Phạm Hồng Nhung | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
| 65 | Dương Văn Thái | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
| 66 | Trần Hoàn Xuân Thanh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
| 67 | Lê Yên Thanh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
| 68 | Nguyễn Minh Thuận | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
| 69 | Nguyễn Thường | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
| 70 | Trần Anh Tuấn | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN** | | |
| 71 | Nguyễn Thị Ngọc Châu | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn |
| 72 | Lương Thành Đạt | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn |
| 73 | Lê Khánh Hưng | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn |
| 74 | Phan Nguyễn Phong Luân | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn |
| 75 | Phạm Thị Minh Lý | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn |
| 76 | Nguyễn Phương Mai | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn |
| 77 | Lê Trí Nhân | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn |
| 78 | Lê Trung Thành | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn |
| 79 | Nguyễn Trần Bảo Yến | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT** | | |
| 80 | Nguyễn Trần Hoài An | Trường Đại học Kinh tế - Luật |
| 81 | Ngô Ngọc Anh | Trường Đại học Kinh tế - Luật |
| 82 | Lê Thị Thùy Dung | Trường Đại học Kinh tế - Luật |
| 83 | Nguyễn Phát Đạt | Trường Đại học Kinh tế - Luật |
| 84 | Phan Trung Đức | Trường Đại học Kinh tế - Luật |
| 85 | Nguyễn Hồng Hân | Trường Đại học Kinh tế - Luật |
| 86 | Trịnh Thị Lụa | Trường Đại học Kinh tế - Luật |
| 87 | Lê Thị Trà My | Trường Đại học Kinh tế - Luật |
| 88 | Lê Thị Quỳnh Nhi | Trường Đại học Kinh tế - Luật |
| 89 | Nguyễn Nam Sơn | Trường Đại học Kinh tế - Luật |
| 90 | Hồ Kim Thảo | Trường Đại học Kinh tế - Luật |
| 91 | Lê Thị Việt Thương | Trường Đại học Kinh tế - Luật |
| 92 | Huỳnh Thị Thu Trang | Trường Đại học Kinh tế - Luật |
| 93 | Nguyễn Thị Trinh | Trường Đại học Kinh tế - Luật |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ** | | |
| 94 | Bùi Ngọc Mỹ An | Trường Đại học Quốc tế |
| 95 | Võ Thị Ngọc Anh | Trường Đại học Quốc tế |
| 96 | Trần Xuân Bích Hân | Trường Đại học Quốc tế |
| 97 | Nguyễn Trần Nhật Hoàng | Trường Đại học Quốc tế |
| 98 | Nguyễn Thanh Huyền | Trường Đại học Quốc tế |
| 99 | Phan Ngọc Hưng | Trường Đại học Quốc tế |
| 100 | Nguyễn Tú Khanh | Trường Đại học Quốc tế |
| 101 | Trương Kim Khánh | Trường Đại học Quốc tế |
| 102 | Hồ Hồng Linh | Trường Đại học Quốc tế |
| 103 | Nguyễn Vương Hoàng Long | Trường Đại học Quốc tế |
| 104 | Trần Minh Phương Nam | Trường Đại học Quốc tế |
| 105 | Nguyễn Thị Phương Nghi | Trường Đại học Quốc tế |
| 106 | Huỳnh Đỗ Bảo Tâm | Trường Đại học Quốc tế |
| 107 | Lê Huỳnh Minh Triết | Trường Đại học Quốc tế |
| 108 | Nguyễn Thanh Trúc | Trường Đại học Quốc tế |
| 109 | Lê Nguyên Thái Trường | Trường Đại học Quốc tế |
| 110 | Trần Minh Tú | Trường Đại học Quốc tế |
| 111 | Lương Gia Tuấn | Trường Đại học Quốc tế |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** | | |
| 112 | Trần Hoàng Lộc | Trường Đại học Công nghệ Thông tin |
| 113 | Nguyễn Cao Minh | Trường Đại học Công nghệ Thông tin |
| **KHOA Y - ĐHQG-HCM** | | |
| 114 | Văn Đặng Hữu Đức | Khoa Y - ĐHQG-HCM |
| 115 | Cao Nữ Hoàng Oanh | Khoa Y - ĐHQG-HCM |
| 116 | Đào Thị Phương Thảo | Khoa Y - ĐHQG-HCM |

***(Danh sách gồm 116 sinh viên)***

**BAN CÁN SỰ ĐOÀN ĐHQG-HCM**