|  |  |
| --- | --- |
| HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN  **BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH**  Số 01 - QĐ/HSV-ĐHV | **HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM**  **¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯**  *TP Vinh, ngày 03tháng 01 năm 2019* |

### **QUYẾT ĐỊNH**

## Về việc chứng nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" năm học 2017 - 2018

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

### **BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH**

- Căn cứ Hướng dẫn Số: 133 HD/TWHSV ngày 21/7/2014 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc Thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013-2018;

- Căn cứ hồ sơ đề nghị của Liên chi hội Sinh viên các khoa và các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm trực thuộc;

- Xét thành tích của các cá nhân,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chứng nhận danh hiệu **"Sinh viên 5 tốt" năm học 2017 - 2018** và trao phần thưởng cho 50 sinh viên tiêu biểu *(có danh sách kèm theo)*,

**Điều 2.** Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên các khoa, Ban Cán sự, Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm và các cá nhân có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - BTK Hội SV tỉnh Nghệ An (b/c),  - ĐU, BGH Nhà trường (b/c),  - BTV Đoàn trường (b/c),  - BCN, TLQLSV các khoa,  - Như điều 2,  - Lưu VP Hội. | **TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH**  CHỦ TỊCH  **Phan Thị Quỳnh Trang** |

#### 

#### 

|  |  |
| --- | --- |
| HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN  **BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH** | **HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM**  **¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯**  *TP Vinh, ngày 03 tháng 01 năm 2019* |

**DANH SÁCH**

**TẶNG DANH HIỆU "SINH VIÊN 5 TỐT"**

*(Kèm theo Quyết định số: 01 - QĐ/HSV-ĐHV, ngày 03 tháng 01 năm 2019)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chi hội** | **Liên chi hội**  **Sinh viên** | **Ghichú** |
|  | Hồ Thị Thùy Linh | 56A2 SP Toán học | Viện SP Tự nhiên |  |
|  | Hoàng Minh Anh | 56A1 SP Toán học | Viện SP Tự nhiên |  |
|  | Nguyễn Hoàng Kim Nguyên | 58A SP Toán học CLC | Viện SP Tự nhiên |  |
|  | Nguyễn Thị Duyên | 57A6 GD Tiểu học | Khoa Giáo dục |  |
|  | Nguyễn Thu Phương | 57A4 GD Tiểu học | Khoa Giáo dục |  |
|  | Vi Thị Ngọc | 57A4 GD Tiểu học | Khoa Giáo dục |  |
|  | Lê Thị Hà | 56A2 GD Tiểu học | Khoa Giáo dục |  |
|  | Nguyễn Trần Diệu Linh | 57A1 GD Mầm non | Khoa Giáo dục |  |
|  | Lương Thị Mỹ Hoa | 55K1 CNTT | Viện KT&CN |  |
|  | Nguyễn Văn Dũng | 57K CNKTĐ – ĐT | Viện KT&CN |  |
|  | Ngô Nguyễn Tiến Quân | 58K1 CNTT | Viện KT&CN |  |
|  | Võ Thục Nữ | 57K QLTNMT | Viện NN&TN |  |
|  | Hồ Ngọc Quỳnh | 57K Nông học | Viện NN&TN |  |
|  | Nguyễn Thị Huyền | 56K QLĐĐ | Viện NN&TN |  |
|  | Lê Công Huy | 57K NTTS | Viện NN&TN |  |
|  | Lâm Thị Thu Huyền | 57K QLTNMT | Viện NN&TN |  |
|  | Nguyễn Thị Oanh | 56B2 QTKD | Khoa Kinh tế |  |
|  | Trương Thị Trang | 56B2 Kế toán | Khoa Kinh tế |  |
|  | Trần Thị Thanh Hiền | 57B4 Kế toán | Khoa Kinh tế |  |
|  | Nguyễn Thị Huệ | 57B TCNH | Khoa Kinh tế |  |
|  | Trần Thị Nga | 57B Chính trị học | Viện KHXH&NV |  |
|  | Lê Thị Thanh Nga | 56B QLVH | Viện KHXH&NV |  |
|  | Lê Thùy Dung | 56B Báo chí | Viện KHXH&NV |  |
|  | Lê Thị Quỳnh Anh | 56B Báo chí | Viện KHXH&NV |  |
|  | Trần Thị Phúc | SP Lịch sử | Viện SP Xã hội |  |
|  | Đoàn Thị Hiền | 56A1 SP Anh | Khoa SP Ngoại ngữ |  |
|  | Hoàng Mai Huyền | 56A1 SP Anh | Khoa SP Ngoại ngữ |  |
|  | Nguyễn Thị Diệu Linh | 56A1 SP Anh | Khoa SP Ngoại ngữ |  |
|  | Cao Thị Phú Quý | 56A1 SP Anh | Khoa SP Ngoại ngữ |  |
|  | Nguyễn Thị Quỳnh | 57A Anh | Khoa SP Ngoại ngữ |  |
|  | Nguyễn Thị Mến | 57A Anh | Khoa SP Ngoại ngữ |  |
|  | Nguyễn Thị Phương Anh | 58B CN Sinh học | Viện CNHS-MT |  |
|  | Nguyễn Thị Khánh Ly | 56B KH Môi trường | Viện CNHS-MT |  |
|  | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 56B KH Môi trường | Viện CNHS-MT |  |
|  | Nguyễn Thị Ngọc Chi | 57B3 Luật Kinh tế | Khoa Luật |  |
|  | Nguyễn Thị Thoan | 56B2Luật Kinh tế | Khoa Luật |  |
|  | Nguyễn Chí Thanh | 56B1 Luật học | Khoa Luật |  |
|  | Bùi Thị Thu Huệ | 56B1 Luật Kinh tế | Khoa Luật |  |
|  | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 56B8 Luật Kinh tế | Khoa Luật |  |
|  | Chu Thị Ngọc Bích | 56B8 Luật học | Khoa Luật |  |
|  | Lê Như Quỳnh | 56B6 Luật Kinh tế | Khoa Luật |  |
|  | Nguyễn Thị Minh Anh | 56B8 Luật học | Khoa Luật |  |
|  | Nguyễn Thị Tường Vy | 56B3 Luật học | Khoa Luật |  |
|  | Ngô Thị Hà | 56B6 Luật học | Khoa Luật |  |
|  | Trần Thị Diệu Khuê | 56B9 Luật học | Khoa Luật |  |
|  | Nguyễn Đặng Cẩm Nhung | 56B1 Luật Kinh tế | Khoa Luật |  |
|  | Nguyễn Thị Phương Thảo | 56B3 Luật học | Khoa Luật |  |
|  | Nguyễn Thị Hạnh | 56B10 Luật Kinh tế | Khoa Luật |  |
|  | Trần Thị Hường | 56B6 Luật Kinh tế | Khoa Luật |  |
|  | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 56A SP Sinh học | Viện SP Tự nhiên |  |

*(Danh sách này có 50 người)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH**  CHỦ TỊCH  **Phan Thị Quỳnh Trang** |