|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG NOVAGROUP 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ tên** | **Khoa** |
| 1 | 19180419 | Trần Thị My Trâm | Sinh Học - CN Sinh Học |  |
| 2 | 19220193 | Nguyễn Võ Tú Uyên | Môi trường |  |
| 3 | 20120328 | Hoàng Đức Nhật Minh | CN thông tin |  |
| 4 | 20120422 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | CN thông tin |  |
| 5 | 20140300 | Lê Thị Ngọc Mai | Hóa học |  |
| 6 | 19120421 | Nguyễn Công Nhật Tùng | CN thông tin |  |
| 7 | 19140014 | Hoàng Thị Mai Anh | Hóa học |  |
| 8 | 19170201 | Võ Thị Kim Nhung | Môi trường |  |
| 9 | 19110054 | Đỗ Đức Duy | Toán - Tin học |  |
| 10 | 19146005 | Nguyễn Thị Thu Nghĩa | Hóa học |  |
| 11 | 20140409 | Phan Minh Tới | Hóa học |  |
| 12 | 21125057 | Ngô Thái Phụng | CN thông tin |  |
| 13 | 19170003 | Nguyễn Ngọc Bảo Nhi | Môi trường |  |
| 14 | 20120412 | Nguyễn Quang Bình | CN thông tin |  |
| 15 | 19180418 | Phan Thị Thanh Trâm | Sinh Học - CN Sinh Học |  |
| 16 | 20150004 | Nguyễn Trúc Linh | Sinh Học - CN Sinh Học |  |
| 17 | 19110402 | Nguyễn Kiều Phương Nhi | Toán - Tin học |  |
| 18 | 19120498 | Ngô Nguyễn Nhật Hạ | CN thông tin |  |
| 19 | 19120534 | Phạm Đức Huy | CN thông tin |  |
| 20 | 19140285 | Nguyễn Đoàn Hoàng Ân | Hóa học |  |
| 21 | 19190012 | Nguyễn Tuấn An | Khoa học và CN Vật liệu |  |
| 22 | 20120368 | Nguyễn Minh Tâm | CN thông tin |  |
| 23 | 20127439 | Nguyễn Hoài Duy Anh | CN thông tin |  |
| 24 | 20120375 | Cao Thị Phương Thảo | CN thông tin |  |
| 25 | 20120574 | Trần Duy Tân | CN thông tin |  |
| 26 | 20190071 | Trần Thị Thu Ngân | Khoa học và CN Vật liệu |  |
| 27 | 20140216 | Nguyễn Ngọc Trâm Anh | Hóa học |  |
| 28 | 19180240 | Huỳnh Thị Mỹ Hạnh | Sinh Học - CN Sinh Học |  |
| 29 | 20140289 | Phạm Nhật Khuyên | Hóa học |  |
| 30 | 19110369 | Nguyễn Duy Long | Toán - Tin học |  |

*Danh sách gồm 30 SV./.*