|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  **VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN**  Số: 985/TB-ĐHVH | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Đà Nẵng, ngày 18 tháng 08 năm 2022* |

**THÔNG BÁO**

**Về việc công khai danh sách sinh viên**

**được cấp học bổng khuyến khích học tập (dự kiến)**

**Học kỳ 1 năm học 2021-2022**

Căn cứ vào kết quả họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện ngày 05/8/2022, Nhà trường công khai kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022. Việc công khai lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/8/2022.

**2. Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng khuyến khích học tập (dự kiến*)***

*(Danh sách kèm theo):*

***- Trình độ đại học:***

* Ngành Công nghệ thông tin: *Phụ lục 1*
* Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính: *Phụ lục 2*
* Ngành Quản trị kinh doanh: *Phụ lục 3*

***- Trình độ cao đẳng:*** *Phụ lục 4*

Trong thời gian trên sinh viên có ý kiến thắc mắc, đề nghị sinh viên phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (phòng A-105 khu V; điện thoại: 02363667129, e-mail: [congtacsinhvien@vku.udn.vn](mailto:congtacsinhvien@vku.udn.vn)), chuyên viên: Cô Trần Thị Dung. Sau thời gian công khai, nếu sinh viên không có ý kiến phản hồi, Nhà trường sẽ ra quyết định chính thức.

Nhà trường đề nghị các Khoa chỉ đạo Giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên biết và thực hiện.

Trân trọng./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Ban Giám hiệu (để b/c);  - Khoa (để p/h);  - Sinh viên (để th/h);  - Lưu: VT, CTSV. | **TL. HIỆU TRƯỞNG**  **KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN**  **PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**  **(Đã ký)**  **TS. Lê Thị Minh Đức** |

|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  **VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC 1**

**DANH SÁCH SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  
ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP (DỰ KIẾN)  
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022**

**NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

*(Kèm theo Thông báo số /TB-ĐHVH ngày tháng năm 2022   
của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn)*

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | | **Lớp SV** | **Điểm TBCHK (Thang 10)** | **Điểm RL** | **Xếp loại học bổng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. KHÓA 2017** | | | | | | | |  |
| 1 | 17IT135 | Trương Huỳnh | Đức | 17IT3 | 9.40 | 91 | Xuất sắc |  |
| 2 | 17IT130 | Nguyễn Quốc | Cường | 17IT3 | 9.20 | 94 | Xuất sắc |  |
| 3 | 17IT100 | Nguyễn Hưng | Thịnh | 17IT2 | 9.15 | 90 | Xuất sắc |  |
| **I. KHÓA 2018** | | | | | | | |  |
| 1 | 18IT276 | Ngô Ngọc | Huy | 18IT5 | 8.85 | 91 | Giỏi |  |
| 2 | 18IT007 | Nguyễn Anh | Dũng | 18IT1 | 8.72 | 93 | Giỏi |  |
| 3 | 18IT279 | Ông Bửu | Khánh | 18IT5 | 8.68 | 88 | Giỏi |  |
| 4 | 18IT349 | Nguyễn Duy | Sỹ | 18IT5 | 8.68 | 87 | Giỏi |  |
| 5 | 18IT017 | Dương Quốc | Khánh | 18IT1 | 8.61 | 94 | Giỏi |  |
| 6 | 18IT254 | Hồ Văn | Trung | 18IT4 | 8.55 | 93 | Giỏi |  |
| 7 | 18IT094 | Nguyễn Thị Thanh | Phương | 18IT2 | 8.52 | 90 | Giỏi |  |
| 8 | 18IT196 | Nguyễn Văn | Chiến | 18IT4 | 8.50 | 95 | Giỏi |  |
| 9 | 18IT096 | Trần Bình | Quang | 18IT2 | 8.48 | 90 | Giỏi |  |
| 10 | 18IT309 | Nguyễn Đức | Bảo | 18IT5 | 8.45 | 91 | Giỏi |  |
| 11 | 18IT058 | Võ Đại Việt | Đức | 18IT2 | 8.45 | 90 | Giỏi |  |
| 12 | 18IT176 | Bùi Xuân | Thiện | 18IT3 | 8.43 | 98 | Giỏi |  |
| 13 | 18IT039 | Võ Thị | Thìn | 18IT1 | 8.40 | 85 | Giỏi |  |
| 14 | 18IT034 | Nguyễn Thanh | Tâm | 18IT1 | 8.37 | 96 | Giỏi |  |
| 15 | 18IT342 | Nguyễn Trọng | Nghĩa | 18IT5 | 8.33 | 91 | Giỏi |  |
| 16 | 18IT297 | Phạm Thị Bích | Thảo | 18IT5 | 8.32 | 90 | Giỏi |  |
| **III. KHÓA 2019** | | | | | | | |  |
| 1 | 19IT031 | Phạm Vũ Thu | Nguyệt | 19IT1 | 9.31 | 100 | Xuất sắc |  |
| 2 | 19IT036 | Hồ Thanh | Phong | 19IT1 | 9.02 | 90 | Xuất sắc |  |
| 3 | 19IT049 | Lê Văn | Tân | 19IT1 | 8.99 | 84 | Giỏi |  |
| 4 | 19IT011 | Nguyễn Sơn | Hải | 19IT1 | 8.99 | 82 | Giỏi |  |
| 5 | 19IT211 | Phạm Quốc | Văn | 19IT3 | 8.96 | 90 | Giỏi |  |
| 6 | 19IT447 | Nguyễn Sĩ | Thiện | 19IT4 | 8.94 | 85 | Giỏi |  |
| 7 | 19IT184 | Trần Thị Kim | Oanh | 19IT3 | 8.87 | 91 | Giỏi |  |
| 8 | 19IT324 | Trương Nguyễn Thanh | Lâm | 19IT5 | 8.85 | 85 | Giỏi |  |
| 9 | 19IT155 | Nguyễn Trung | Hiếu | 19IT3 | 8.81 | 85 | Giỏi |  |
| 10 | 19IT195 | Đỗ Ngọc | Thanh | 19IT3 | 8.80 | 94 | Giỏi |  |
| 11 | 19IT018 | Nguyễn Đức | Huy | 19IT1 | 8.79 | 82 | Giỏi |  |
| 12 | 19IT001 | Nguyễn Văn | An | 19IT1 | 8.78 | 100 | Giỏi |  |
| 13 | 19IT197 | Trần Lý | Thắng | 19IT3 | 8.77 | 87 | Giỏi |  |
| 14 | 19IT428 | Hoàng Vũ Dạ | Quỳnh | 19IT6 | 8.70 | 98 | Giỏi |  |
| 15 | 19IT418 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | 19IT6 | 8.70 | 85 | Giỏi |  |
| 16 | 19IT182 | Phạm Dương Minh | Nhật | 19IT3 | 8.68 | 95 | Giỏi |  |
| 17 | 19IT239 | Nguyễn Khắc | Hoàng | 19IT4 | 8.68 | 88 | Giỏi |  |
| 18 | 19IT042 | Trần Anh | Quân | 19IT1 | 8.67 | 82 | Giỏi |  |
| 19 | 19IT163 | Phạm Gia | Huy | 19IT3 | 8.66 | 87 | Giỏi |  |
| 20 | 19IT157 | Trần Thị Hạnh | Hòa | 19IT3 | 8.65 | 87 | Giỏi |  |
| **IV. KHÓA 2020 - GIT (Chương trình toàn cầu)** | | | | | | | |  |
| 1 | 20IT545 | Trương Công | Danh | 20GIT | 9.15 | 93 | Xuất sắc |  |
| 2 | 20IT009 | Hoàng Lê Tuấn | Kiệt | 20GIT | 9.05 | 95 | Xuất sắc |  |
| 3 | 20IT854 | Nguyễn Quỳnh Nhật | Phương | 20GIT | 8.85 | 96 | Giỏi |  |
| 4 | 20IT523 | Phạm Toàn | Phúc | 20GIT | 8.72 | 91 | Giỏi |  |
| 5 | 20IT045 | Nguyễn Ngọc | Hậu | 20GIT | 8.66 | 92 | Giỏi |  |
| 6 | 20IT027 | Trần Thị Xuân | Xuân | 20GIT | 8.57 | 95 | Giỏi |  |
| 7 | 20IT223 | Lê Văn | Long | 20GIT | 8.54 | 90 | Giỏi |  |
| 8 | 20IT025 | Võ Thị | Trinh | 20GIT | 8.52 | 91 | Giỏi |  |
| 9 | 20IT005 | Phạm Đình Quang | Hải | 20GIT | 8.45 | 91 | Giỏi |  |
| 10 | 20IT525 | Lê Phú | Quốc | 20GIT | 8.44 | 90 | Giỏi |  |
| 11 | 20IT044 | Trần Thị Thúy | Hải | 20GIT | 8.42 | 91 | Giỏi |  |
| 12 | 20IT606 | Nguyễn Ngọc | Khánh | 20GIT | 8.4 | 93 | Giỏi |  |
| 13 | 20IT159 | Nguyễn Quế | Lân | 20GIT | 8.32 | 95 | Giỏi |  |
| 14 | 20IT526 | Lê Việt | Thắng | 20GIT | 8.28 | 91 | Giỏi |  |
| 15 | 20IT468 | Lê Thị Hồng | Quý | 20GIT | 8.27 | 91 | Giỏi |  |
| 16 | 20IT501 | Nguyễn Quốc | Toàn | 20GIT | 8.21 | 91 | Giỏi |  |
| 17 | 20IT502 | Trần Nguyễn Vĩnh | Uy | 20GIT | 8.19 | 91 | Giỏi |  |
| 18 | 20IT019 | Nguyễn Khánh | Toàn | 20GIT | 8.13 | 91 | Giỏi |  |
| 19 | 20IT235 | Phan Thị Như | Quỳnh | 20GIT | 8.08 | 92 | Giỏi |  |
| 20 | 20IT016 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | 20GIT | 8.04 | 91 | Giỏi |  |
| **IV. KHÓA 2020 - IT** | | | | | | | |  |
| 1 | 20IT238 | Nguyễn Văn | Tùng | 20AD | 9.30 | 94 | Xuất sắc |  |
| 2 | 20IT488 | Dương Tuấn | Đạt | 20SE1 | 9.17 | 96 | Xuất sắc |  |
| 3 | 20IT547 | Nguyễn Thị Cẩm | Ly | 20SE1 | 9.07 | 94 | Xuất sắc |  |
| 4 | 20IT799 | Trần Thị Huyền | Diệu | 20SE2 | 8.87 | 86 | Giỏi |  |
| 5 | 20IT518 | Nguyễn Đức | Hải | 20SE6 | 8.79 | 84 | Giỏi |  |
| 6 | 20IT342 | Vũ Đình | Tấn | 20SE4 | 8.68 | 90 | Giỏi |  |
| 7 | 20IT425 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | 20SE6 | 8.64 | 86 | Giỏi |  |
| 8 | 20IT287 | Nguyễn Trần | Tiến | 20SE5 | 8.63 | 93 | Giỏi |  |
| 9 | 20IT357 | Đỗ Thị Mỹ | Anh | 20DA | 8.59 | 87 | Giỏi |  |
| 10 | 20IT593 | Nguyễn Minh | Diện | 20SE2 | 8.59 | 86 | Giỏi |  |
| 11 | 20IT041 | Dương Anh | Đức | 20MC | 8.55 | 89 | Giỏi |  |
| 12 | 20IT268 | Lê Quang | Huy | 20SE5 | 8.52 | 92 | Giỏi |  |
| 13 | 20IT018 | Lê Văn | Tấn | 20SE1 | 8.51 | 95 | Giỏi |  |
| 14 | 20IT485 | Nguyễn Hữu | Thường | 20SE2 | 8.51 | 90 | Giỏi |  |
| 15 | 20IT994 | Hoàng Thị | Hậu | 20DA | 8.51 | 88 | Giỏi |  |
| 16 | 20IT218 | Đinh Vương Gia | Huy | 20SE5 | 8.46 | 96 | Giỏi |  |
| 17 | 20IT894 | Nguyễn Hồng Quốc | Thái | 20SE1 | 8.46 | 83 | Giỏi |  |
| 18 | 20IT423 | Hoàng | Hà | 20SE6 | 8.46 | 81 | Giỏi |  |
| 19 | 20IT855 | Lê Nguyễn Cẩm | Tiên | 20SE5 | 8.44 | 84 | Giỏi |  |
| 20 | 20IT011 | Lê Quang | Long | 20NS | 8.43 | 89 | Giỏi |  |
| 21 | 20IT800 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | 20SE2 | 8.42 | 98 | Giỏi |  |
| 22 | 20IT241 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | 20SE5 | 8.42 | 93 | Giỏi |  |
| 23 | 20IT210 | Phan Thị Thanh | Hiền | 20DA | 8.41 | 83 | Giỏi |  |
| 24 | 20IT194 | Nguyễn Huy Quốc | An | 20SE5 | 8.40 | 94 | Giỏi |  |
| 25 | 20IT352 | Hoàng Lệ | Thủy | 20SE4 | 8.39 | 93 | Giỏi |  |
| 26 | 20IT322 | Lưu Đỗ Trà | My | 20DA | 8.39 | 84 | Giỏi |  |
| 27 | 20IT471 | Phan Xuân | Quang | 20SE1 | 8.39 | 80 | Giỏi |  |
| 28 | 20IT678 | Nguyễn Văn Anh | Tuấn | 20MC | 8.38 | 84 | Giỏi |  |
| 29 | 20IT735 | Nguyễn Thanh | Phong | 20SE2 | 8.37 | 90 | Giỏi |  |
| 30 | 20IT300 | Phạm Nguyễn Khánh | Vy | 20SE5 | 8.37 | 90 | Giỏi |  |
| 31 | 20IT401 | Hoàng Đức | Thịnh | 20SE1 | 8.37 | 85 | Giỏi |  |
| 32 | 20IT859 | Trần Minh | Quốc | 20NS | 8.36 | 84 | Giỏi |  |
| 33 | 20IT528 | Võ Tá Trường | Tân | 20NS | 52 | 3.47 | Giỏi |  |
| **VI. KHÓA 2021 - GIT (Chương trình toàn cầu)** | | | | | | | |  |
| 1 | 21IT038 | Hà Cảnh Hồng | Phúc | 21GIT | 9.07 | 97 | Xuất sắc |  |
| 2 | 21IT052 | Lê Kim Hoàng | Trung | 21GIT | 8.73 | 92 | Giỏi |  |
| 3 | 21IT018 | Lê Văn | Hải | 21GIT | 8.69 | 90 | Giỏi |  |
| 4 | 21IT043 | Phùng Anh | Sang | 21GIT | 8.65 | 90 | Giỏi |  |
| 5 | 21IT055 | Võ Văn | Tuấn | 21GIT | 8.61 | 90 | Giỏi |  |
| 6 | 21IT016 | Trương Thị Hương | Giang | 21GIT | 8.53 | 93 | Giỏi |  |
| 7 | 21IT015 | Nguyễn Thái Khánh | Duy | 21GIT | 8.48 | 90 | Giỏi |  |
| 8 | 21IT009 | Lê Khánh | Đạt | 21GIT | 8.42 | 92 | Giỏi |  |
| 9 | 21IT041 | NguyễN ThiệN | Quang | 21GIT | 8.42 | 91 | Giỏi |  |
| 10 | 21IT057 | Nguyễn Hồng | Vân | 21GIT | 8.33 | 90 | Giỏi |  |
| 11 | 21IT058 | Nguyễn Văn Thành | Vinh | 21GIT | 8.27 | 90 | Giỏi |  |
| 12 | 21IT048 | Lê Minh | Thế | 21GIT | 8.24 | 90 | Giỏi |  |
| 13 | 21IT021 | Lê Nguyễn Quốc | Huy | 21GIT | 8.05 | 94 | Giỏi |  |
| 14 | 21IT005 | Trần Công | Bảo | 21GIT | 8.75 | 86 | Giỏi |  |
| 15 | 21IT014 | Trương Thế Quốc | Dũng | 21GIT | 8.71 | 87 | Giỏi |  |
| 16 | 21IT035 | Nguyễn Thị Ngọc | Như | 21GIT | 8.67 | 87 | Giỏi |  |
| 17 | 21IT012 | Nguyễn Văn | Dũng | 21GIT | 8.64 | 89 | Giỏi |  |
| 18 | 21IT004 | Hồ Nguyên | Bảng | 21GIT | 8.53 | 83 | Giỏi |  |
| 19 | 21IT033 | Nguyễn Đăng | Nhã | 21GIT | 8.41 | 87 | Giỏi |  |
| 20 | 21IT036 | Doãn Cát | Phú | 21GIT | 8.31 | 86 | Giỏi |  |
| 21 | 21IT001 | Lê Tuấn | Anh | 21GIT | 8.29 | 82 | Giỏi |  |
| 22 | 21IT006 | Lê Nguyễn Văn | Cường | 21GIT | 8.27 | 80 | Giỏi |  |
| 23 | 21IT013 | Trương Đình | Dũng | 21GIT | 8.21 | 87 | Giỏi |  |
| 24 | 21IT022 | Lê Thừa Quốc | Huy | 21GIT | 8.21 | 85 | Giỏi |  |
| 25 | 21IT039 | Nguyễn Bùi Nam | Phúc | 21GIT | 8.10 | 89 | Giỏi |  |
| 26 | 21IT020 | Nguyễn Văn | Hùng | 21GIT | 8.10 | 85 | Giỏi |  |
| 27 | 21IT023 | Mai Quốc | Huy | 21GIT | 8.06 | 81 | Giỏi |  |
| 28 | 21IT029 | Lê Thị Bình | Minh | 21GIT | 8.04 | 84 | Giỏi |  |
| **VII. KHÓA 2021 - IT** | | | | | | | |  |
| 1 | 21DA051 | Nguyễn Duy | Thịnh | 21DA | 9.34 | 91 | Xuất sắc |  |
| 2 | 21IT431 | Nguyễn Văn Vĩnh | Nguyên | 21IT6 | 9.1 | 87 | Giỏi |  |
| 3 | 21AD023 | Phan Lê Việt | Hùng | 21AD | 9.09 | 82 | Giỏi |  |
| 4 | 21AD047 | Ngô Đình | Phong | 21AD | 8.96 | 84 | Giỏi |  |
| 5 | 21IT348 | Hồ Việt | Hoàng | 21IT5 | 8.94 | 80 | Giỏi |  |
| 6 | 21AD030 | Trần Văn | Khang | 21AD | 8.79 | 82 | Giỏi |  |
| 7 | 21IT363 | Hồ Đăng | Nguyện | 21IT5 | 8.77 | 86 | Giỏi |  |
| 8 | 21IT070 | Hoàng Khánh | Duy | 21IT1 | 8.63 | 87 | Giỏi |  |
| 9 | 21AD075 | Phạm Văn | Mỹ | 21AD | 8.62 | 85 | Giỏi |  |
| 10 | 21IT084 | Nguyễn Thị Ngọc | Liên | 21IT1 | 8.59 | 88 | Giỏi |  |
| 11 | 21IT566 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 21IT8 | 8.57 | 87 | Giỏi |  |
| 12 | 21IT424 | Từ Công | Minh | 21IT6 | 8.56 | 93 | Giỏi |  |
| 13 | 21IT634 | Hồ Minh | Phi | 21IT1 | 8.55 | 91 | Giỏi |  |
| 14 | 21IT090 | Lê Thị Ngọc | Ly | 21IT1 | 8.54 | 86 | Giỏi |  |
| 15 | 21IT543 | Lê TrườNg | Giang | 21IT8 | 8.53 | 84 | Giỏi |  |
| 16 | 21IT644 | Nguyễn Trịnh Xuân | Quốc | 21IT8 | 8.52 | 88 | Giỏi |  |
| 17 | 21IT099 | Phạm Quốc | Phú | 21IT1 | 8.51 | 85 | Giỏi |  |
| 18 | 21IT091 | Phan Thị Thảo | Mai | 21IT1 | 8.48 | 93 | Giỏi |  |
| 19 | 21IT109 | Nguyễn Hữu | Thức | 21IT1 | 8.46 | 91 | Giỏi |  |
| 20 | 21IT388 | Trịnh Công | Toàn | 21IT5 | 8.46 | 83 | Giỏi |  |
| 21 | 21IT169 | Võ Như | Quỳnh | 21IT2 | 8.44 | 94 | Giỏi |  |
| 22 | 21IT640 | Phạm Hoàng | Phúc | 21IT1 | 8.42 | 85 | Giỏi |  |
| 23 | 21AD054 | Trần Thị | Thành | 21AD | 8.42 | 82 | Giỏi |  |
| 24 | 21IT458 | Trương Thanh | Tùng | 21IT6 | 8.41 | 87 | Giỏi |  |
| 25 | 21IT451 | Lê Anh | Thư | 21IT6 | 8.41 | 83 | Giỏi |  |
| 26 | 21AD072 | Trần Chính | Đạt | 21AD | 8.41 | 80 | Giỏi |  |
| 27 | 21IT394 | Võ Thế | Anh | 21IT6 | 8.4 | 90 | Giỏi |  |
| 28 | 21IT162 | Đoàn Hùng | Quân | 21IT2 | 8.4 | 84 | Giỏi |  |
| 29 | 21IT078 | Nguyễn Phúc | Hưng | 21IT1 | 8.39 | 86 | Giỏi |  |
| 30 | 21IT100 | Ngô Quí Bảo | Phúc | 21IT1 | 8.39 | 81 | Giỏi |  |
| 31 | 21IT212 | Hoàng Thế | Luân | 21IT3 | 8.38 | 83 | Giỏi |  |
| 32 | 21IT069 | Võ Chí | Dũng | 21IT1 | 8.37 | 84 | Giỏi |  |
| 33 | 21IT325 | Nguyễn Quốc | An | 21IT5 | 8.37 | 84 | Giỏi |  |

Danh sách này có 153 sinh viên./.

|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  **VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC 2**

**DANH SÁCH SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  
ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP (DỰ KIẾN)  
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022**

**NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**

*(Kèm theo Thông báo số /TB-ĐHVH ngày tháng năm 2022   
của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn)*

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | | **Lớp SV** | **Điểm TBCHK (Thang 10)** | **Điểm RL** | **Xếp loại học bổng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. KHÓA 2017** | | | | | | | |  |
| 1 | 17CE062 | Hồ Nguyễn Hoàng | Vy | 17CE | 9.21 | 94 | Xuất sắc |  |
| **II. KHÓA 2018** | | | | | | | |  |
| 1 | 18CE031 | Nguyễn Chí | Thành | 18CE | 8.58 | 92 | Giỏi |  |
| 2 | 18CE037 | Nguyễn Tuấn | Vương | 18CE | 8.29 | 87 | Giỏi |  |
| **III. KHÓA 2019** | | | | | | | |  |
| 1 | 19CE031 | Lê Đức | Nhật | 19CE | 8.89 | 85 | Giỏi |  |
| **IV. KHÓA 2020** | | | | | | | |  |
| 1 | 20CE001 | Châu | Binh | 20CE | 7.99 | 90 | Khá |  |
| 2 | 20CE049 | Trần Văn | Vũ | 20CE | 7.95 | 98 | Khá |  |
| **V. KHÓA 2021** | | | | | | | |  |
| 1 | 21CE118 | Nguyễn Văn Công | Toàn | 21CE2 | 8.67 | 85 | Giỏi |  |

Danh sách này có 07 sinh viên./.

|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  **VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC 3**

**DANH SÁCH SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  
ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP (DỰ KIẾN)  
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022**

**NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH**

*(Kèm theo Thông báo số /TB-ĐHVH ngày tháng năm 2022   
của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | | **Lớp SV** | **Điểm TBCHK (Thang 10)** | **Điểm RL** | **Xếp loại học bổng** | **Ghi chú** |
| **I. KHÓA 2018** | | | | | | | |  |
| 1 | 18BA068 | Trần Thị Thúy | Trinh | 18BA | 8.97 | 94 | Giỏi |  |
| 2 | 18BA003 | Phạm Thị Tú | Anh | 18BA | 8.64 | 87 | Giỏi |  |
| **II. KHÓA 2019** | | | | | | | |  |
| 1 | 19BA043 | Dương Thị Thanh | Nhàn | 19BA | 8.84 | 98 | Giỏi |  |
| 2 | 19BA072 | Phạm Nhã | Uyên | 19BA | 8.73 | 90 | Giỏi |  |
| 3 | 19BA013 | Đinh Thị Hương | Giang | 19BA | 8.59 | 100 | Giỏi |  |
| **III. KHÓA 2020 - GBA (Chương trình toàn cầu)** | | | | | | | |  |
| 1 | 20BA223 | Lê Thị Hương | Trang | 20GBA | 8.78 | 89 | Giỏi |  |
| 2 | 20BA215 | Nguyễn Thị Tuyết | Trâm | 20GBA | 8.7 | 90 | Giỏi |  |
| 3 | 20BA024 | Nguyễn Đắc | Nam | 20GBA | 8.67 | 100 | Giỏi |  |
| 4 | 20BA229 | Nguyễn Thị Diệu | Linh | 20GBA | 8.67 | 98 | Giỏi |  |
| 5 | 20BA274 | Huỳnh Duy | Thạnh | 20GBA | 8.54 | 86 | Giỏi |  |
| 6 | 20BA199 | Mai Thị | Lộc | 20GBA | 8.49 | 89 | Giỏi |  |
| 7 | 20BA212 | Võ Nguyên Minh | Thư | 20GBA | 8.42 | 87 | Giỏi |  |
| 8 | 20BA111 | Nguyễn Thị | Uyên | 20GBA | 8.38 | 84 | Giỏi |  |
| 9 | 20BA098 | Võ Thị Bích | Tiên | 20GBA | 8.26 | 89 | Giỏi |  |
| 10 | 20BA230 | Lê Thảo | Nguyên | 20GBA | 8.2 | 82 | Giỏi |  |
| 11 | 20BA068 | Phan Thế | Dũng | 20GBA | 8.17 | 84 | Giỏi |  |
| 12 | 20BA118 | Nguyễn Thị | Yến | 20GBA | 8.11 | 84 | Giỏi |  |
| 13 | 20BA046 | Lê Phước | Thịnh | 20GBA | 8.08 | 94 | Giỏi |  |
| 14 | 20BA021 | Phạm Thị Sương | Mai | 20GBA | 8.06 | 89 | Giỏi |  |
| 15 | 20BA025 | Trần Khánh | Ngân | 20GBA | 8.0 | 94 | Giỏi |  |
| **IV. KHÓA 2020 - BA** | | | | | | | |  |
| 1 | 20BA097 | Lưu Văn | Sâm | 20DM | 8.56 | 86 | Giỏi |  |
| 2 | 20BA019 | Phan Văn | Lộc | 20DM | 8.42 | 96 | Giỏi |  |
| 3 | 20BA017 | Huỳnh Thị Hồng | Loan | 20DM | 8.42 | 84 | Giỏi |  |
| 4 | 20BA007 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 20DM | 8.41 | 83 | Giỏi |  |
| 5 | 20BA069 | Phạm Thị | Duyên | 20DM | 8.37 | 87 | Giỏi |  |
| 6 | 20BA002 | Bùi Hoàng | Diễm | 20DM | 8.36 | 93 | Giỏi |  |
| 7 | 20BA236 | Hồ Lê Long | Bảo | 20EC | 8.36 | 86 | Giỏi |  |
| **V. KHÓA 2021- GBA (Chương trình toàn cầu)** | | | | | | | |  |
| 1 | 21BA010 | Huỳnh Khánh | Duyên | 21GBA | Giỏi | Tốt | Giỏi |  |
| 2 | 21BA058 | Mai Thái | Tuấn | 21GBA | Giỏi | Tốt | Giỏi |  |
| 3 | 21BA056 | Võ Ngọc Đoan | Trang | 21GBA | Giỏi | Tốt | Giỏi |  |
| 4 | 21BA033 | Hoàng Hồng | Ngọc | 21GBA | Giỏi | Tốt | Giỏi |  |
| 5 | 21BA007 | Huỳnh Kim | Đoạt | 21GBA | Giỏi | Tốt | Giỏi |  |
| 6 | 21BA018 | Trần Thị | Hồng | 21GBA | Giỏi | Xuất sắc | Giỏi |  |
| **VI. KHÓA 2021- BA** | | | | | | | |  |
| 1 | 21EL076 | Nguyễn Thành | Trung | 21EL | 9.35 | 91 | Xuất sắc |  |
| 2 | 21EL051 | Nguyễn Lê Thảo | Quyên | 21EL | 9.16 | 91 | Xuất sắc |  |
| 3 | 21BA092 | Phạm Thị Thu | Ngân | 21BA1 | 8.63 | 85 | Giỏi |  |
| 4 | 21EL068 | Phan Nguyễn Bảo | Trâm | 21EL | 8.57 | 98 | Giỏi |  |
| 5 | 21EL071 | Nguyễn Văn | Trí | 21EL | 8.46 | 96 | Giỏi |  |
| 6 | 21EL060 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 21EL | 8.43 | 91 | Giỏi |  |
| 7 | 21BA073 | Phạm Thị Minh | Hằng | 21BA1 | 8.34 | 81 | Giỏi |  |
| 8 | 21BA262 | Nguyễn Hà Khánh | Vân | 21BA3 | 8.32 | 98 | Giỏi |  |
| 9 | 21ET030 | Đinh Nhật Bảo | Như | 21ET | 8.31 | 86 | Giỏi |  |
| 10 | 21BA108 | Võ Hồng Trúc | Quỳnh | 21BA1 | 8.29 | 92 | Giỏi |  |
| 11 | 21EL025 | Đoàn Thị Tuyết | Liễu | 21EL | 8.18 | 91 | Giỏi |  |
| 12 | 21EL039 | Trần Cảnh | Nghĩa | 21EL | 8.17 | 96 | Giỏi |  |
| 13 | 21BA228 | Nguyễn Diệu | Huyền | 21BA3 | 8.17 | 92 | Giỏi |  |

Danh sách này có 46 sinh viên./.

|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  **VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC 4**

**DANH SÁCH SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  
ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP (DỰ KIẾN)  
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022**

*(Kèm theo Thông báo số /TB-ĐHVH ngày tháng năm 2022   
của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn)*

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | | **Lớp SV** | **Ngành học** | **Điểm TBCHK (Thang 10)** | **Điểm RL** | **Xếp loại học bổng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT** | | | | | | | | |
| 1 | 191C900097 | Đỗ Ngọc | Thắng | 19I2 | Công nghệ thông tin | 9.30 | 95 | Xuất sắc |
| 2 | K13C01A009 | Lê Hiếu | Nghĩa | K13C01A | Thiết kế đồ họa | 9.29 | 92 | Xuất sắc |
| 3 | K13C01A006 | Phạm Quốc | Khánh | K13C01A | Thiết kế đồ họa | 9.26 | 92 | Xuất sắc |
| 4 | 191C900022 | Trương Vĩnh | Kha | 19I1 | Công nghệ thông tin | 9.5 | 80 | Giỏi |
| 5 | K13C05A001 | Hoàng Thái | Bình | K13C05A | Lập trình máy tính | 8.72 | 90 | Giỏi |
| 6 | K13C04A004 | Nguyễn Anh | Việt | K13C04A | Công nghệ thông tin (ƯDPM) | 8.68 | 84 | Giỏi |
| 7 | K13C04A013 | Phạm Bá | Khải | K13C04A | Công nghệ thông tin (ƯDPM) | 8.64 | 84 | Giỏi |
| **II. KHỐI NGÀNH NGÔN NGỮ, KINH TẾ** | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | K13C16B073 | Hồ Thị Tường | Vy | K13C16B | Tiếng Hàn Quốc | 9.33 | 92 | Xuất sắc |
| 2 | K13C16B051 | Hoàng Thị Mỹ | Vy | K13C16B | Tiếng Hàn Quốc | 9.2 | 90 | Xuất sắc |
| 3 | K13C16A011 | Phạm Thị Mỹ | Duyên | K13C16A | Tiếng Hàn Quốc | 9.06 | 90 | Xuất sắc |
| 4 | K13C16C099 | Vũ Thị | Hằng | K13C16C | Tiếng Hàn Quốc | 9.03 | 90 | Xuất sắc |
| 5 | K13C13A010 | Võ Thị Mỹ | Nga | K13C13A | Marketing du lịch | 8.89 | 92 | Giỏi |
| 6 | K13C15A016 | Đinh Hồng | Hà | K13C15A | Phiên dịch Tiếng Anh du lịch | 8.79 | 85 | Giỏi |
| 7 | K13C12A014 | Nguyễn Phước | Hiền | K13C12A | Marketing | 8.75 | 94 | Giỏi |
| 8 | K13C02A002 | Trương Quang | Cương | K13C02A | Truyền thông đa phương tiện | 8.72 | 94 | Giỏi |

Danh sách này có 15 sinh viên./.

|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  **VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC 1**

**DANH SÁCH SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  
ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP (DỰ KIẾN)  
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022**

**NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

*(Kèm theo Thông báo số /TB-ĐHVH ngày tháng năm 2022   
của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn)*

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | | **Lớp SV** | **Điểm TBCHK (Thang 10)** | **Điểm RL** | **Xếp loại học bổng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |