|  |  |
| --- | --- |
| HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM**BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC****CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**\*\*\*Số: 32/QĐ-HSV | *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023* |
|  |  |

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v công nhận sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt**

**Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM năm học 2022-2023**

**BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐHQG – HCM**

* *Căn cứ điều 13 chương IV, điều 17 chương VI điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam;*
* *Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban chấp hành Hội Sinh viên trường;*
* *Căn cứ vào Kế hoạch số 05/KH-HSV về việc tổ chức phong trào Sinh viên 5 tốt năm học 2022 – 2023 của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường vào ngày 21/03/2022;*
* *Căn cứ vào Hướng dẫn tiêu chuẩn Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2022 – 2023;*
* *Căn cứ vào kết quả xét chọn Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2022-2023;*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Công nhậncho **66** sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2022-2023 *(danh sách đính kèm)*

**Điều 2.** Ban tổ chức xây dựng Hội, văn phòng Hội Sinh viên trường, các sinh viên có tên trên căn cứ thi hành quyết định này.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ý KIẾN****ĐẢNG ỦY – BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG** | **TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG****CHỦ TỊCH****Lê Hải Phong** |
| ***Nơi nhận:***- Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường (xin ý kiến);- Như điều 2;- Lưu VP. |
| HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM**BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC****CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**\*\*\*Số: 32/QĐ-HSV | *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023* |
|  |  |

**DANH SÁCH SINH VIÊN**

**ĐẠT DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM**

**NĂM HỌC 2022-2023**

(Đính kèm theo quyết định số 32/QĐ-HSV ngày 28/12/2023

của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Thông tin)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ Tên** | **Lớp** | **Khoa** |
| 1 | 22521595 | Bế Ích Tuân | KTPM2022.3 | Công nghệ Phần mềm |
| 2 | 20520621 | Lê Phi Long | KTPM2020 | Công nghệ Phần mềm |
| 3 | 22521231 | Lý Ngọc Xuân Quỳnh | TMĐT2022.1 | Hệ thống Thông tin |
| 4 | 21521911 | Lê Bá Đắc | CTTT2021 | Hệ thống Thông tin |
| 5 | 19522177 | Trần Nhật Tân | HTCL2019.2 | Hệ thống Thông tin |
| 6 | 21521956 | Nguyễn Duy Đông | TMĐT2021 | Hệ thống Thông tin |
| 7 | 21521113 | Châu Hoàng Tuệ Mẫn | TMĐT2021 | Hệ thống Thông tin |
| 8 | 22521039 | Nguyễn Ngọc Nhi | TMĐT2022.2 | Hệ thống Thông tin |
| 9 | 21521531 | Nguyễn Thanh Quỳnh Tiên | CTTT2021 | Hệ thống Thông tin |
| 10 | 21522074 | Lý Gia Hiếu | TMCL2021 | Hệ thống Thông tin |
| 11 | 21521906 | Nguyễn Toàn Tiến Cường | CTTT2021 | Hệ thống Thông tin |
| 12 | 22521258 | Tăng Kim Sơn | CTTT2022 | Hệ thống Thông tin |
| 13 | 20521749 | Trần Thanh Phong | CNCL2020.2 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin |
| 14 | 20521661 | Cao Đình Duy Ngọc | KHDL2020 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin |
| 15 | 21520319 | Lý Phi Lân | CNTT2021 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin |
| 16 | 20520523 | Đặng Thị Thúy Hồng | KHDL2020 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin |
| 17 | 20520955 | Trần Huỳnh Quốc An | KHDL2020 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin |
| 18 | 19521205 | Nông Minh Anh | CNCL2019.1 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin |
| 19 | 21520796 | Bùi Yến Giàu | CNTT2021 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin |
| 20 | 21521978 | Nguyễn Tấn Dũng | CNCL2021.1 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin |
| 21 | 20522020 | Đỗ Phạm Phúc Tính | KHDL2020 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin |
| 22 | 21521698 | Phan Nguyễn Hải Yến | CNTT2021 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin |
| 23 | 22520529 | Châu Ngọc Trầm Hương | KHDL2022 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin |
| 24 | 21520081 | Đặng Quỳnh Như | CNTT2021 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin |
| 25 | 21520250 | Lê Tuấn Hưng | KHDL2021 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin |
| 26 | 20521061 | Đỗ Trần Mai Anh | CNCL2020.1 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin |
| 27 | 20521394 | Lê Nguyễn Minh Huy | KHTN2020 | Khoa học Máy tính |
| 28 | 22521301 | Mai Văn Tân | KHMT2022.4 | Khoa học Máy tính |
| 29 | 21520213 | Lê Châu Giang | KHMT2021 | Khoa học Máy tính |
| 30 | 21522034 | Nguyễn Hoàng Hải | KHTN2021 | Khoa học Máy tính |
| 31 | 21522621 | Huỳnh Công Thiện | KHCL2021.2 | Khoa học Máy tính |
| 32 | 21520064 | Trương Thanh Minh | KHTN2021 | Khoa học Máy tính |
| 33 | 21520472 | Nguyễn Minh Thư | KHMT2021 | Khoa học Máy tính |
| 34 | 21520497 | Nguyễn Huỳnh Minh Triết | KHMT2021 | Khoa học Máy tính |
| 35 | 21520208 | Nguyễn Minh Duy | KHCL2021.1 | Khoa học Máy tính |
| 36 | 21520029 | Huỳnh Đặng Vĩnh Hiền | KHTN2021 | Khoa học Máy tính |
| 37 | 20521107 | Phạm Thiện Bảo | KHCL2020.1 | Khoa học Máy tính |
| 38 | 21520730 | Nguyễn Minh Đức | KHNT2021 | Khoa học Máy tính |
| 39 | 22521653 | Châu Thế Vĩ | KHTN2022 | Khoa học Máy tính |
| 40 | 21520232 | Hoàng Minh Hiếu | KHNT2021 | Khoa học Máy tính |
| 41 | 21522706 | Nguyễn Minh Trí | KHCL2021.2 | Khoa học Máy tính |
| 42 | 22520361 | Trần Thị Cẩm Giang | KHTN2022 | Khoa học Máy tính |
| 43 | 21520618 | Nguyễn Trần Hoài Bão | KHCL2021.1 | Khoa học Máy tính |
| 44 | 20520732 | Đoàn Ngọc Như Quỳnh | KHCL2020.1 | Khoa học Máy tính |
| 45 | 22520418 | Nguyễn Lê Thanh Hiển | MTIO2022 | Kỹ thuật Máy tính |
| 46 | 21522760 | Phan Thanh Tuấn | MTIO2021 | Kỹ thuật Máy tính |
| 47 | 21522233 | Trần Anh Khoa | MTCL2021 | Kỹ thuật Máy tính |
| 48 | 21521909 | Trần Văn Cường | MTIO2021 | Kỹ thuật Máy tính |
| 49 | 21522764 | Trần Anh Tuấn | MTIO2021 | Kỹ thuật Máy tính |
| 50 | 21522688 | Trần Đặng Toàn | MTCL2021 | Kỹ thuật Máy tính |
| 51 | 21522103 | Võ Huy Hoàng | MTCL2021 | Kỹ thuật Máy tính |
| 52 | 22520385 | Lý Chí Hải | KTMT2022.1 | Kỹ thuật Máy tính |
| 53 | 21520039 | Bùi Đăng Huy | KTMT2021 | Kỹ thuật Máy tính |
| 54 | 20520946 | Nguyễn Thành Trung | MTIO2020 | Kỹ thuật Máy tính |
| 55 | 21522016 | Đặng Quỳnh Duyên | MTIO2021 | Kỹ thuật Máy tính |
| 56 | 22520502 | Hồ Đăng Mạnh Hưng | KTMT2022.1 | Kỹ thuật Máy tính |
| 57 | 21521521 | Lê Nguyễn Hương Tiên | MTIO2021 | Kỹ thuật Máy tính |
| 58 | 22520696 | Dương Anh Khôi | KTMT2022.1 | Kỹ thuật Máy tính |
| 59 | 21520409 | Quách Thị Hoài Phương | MMTT2021 | Mạng máy tính và Truyền thông |
| 60 | 22521364 | Trần Nguyễn Tiến Thành | ATTT2022.2 | Mạng máy tính và Truyền thông |
| 61 | 21521464 | Trần Chức Thiện | MMTT2021 | Mạng máy tính và Truyền thông |
| 62 | 21522056 | Hà Thị Thu Hiền | ATTN2021 | Mạng máy tính và Truyền thông |
| 63 | 19522058 | Cao Thị Bích Phượng | ATCL2019.2 | Mạng máy tính và Truyền thông |
| 64 | 20520173 | Bùi Tấn Hải Đăng | ANTN2020 | Mạng máy tính và Truyền thông |
| 65 | 22521303 | Nguyễn Đức Tấn | ATTT2022.2 | Mạng máy tính và Truyền thông |
| 66 | 21522694 | Lê Thị Huyền Trang | ATCL2021 | Mạng máy tính và Truyền thông |

*(Danh sách gồm 66 sinh viên)*