HSV VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**BCH TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----------------

Số: 86 QĐ/HSV *Cần Thơ, ngày 15 tháng 03 năm 2017*

**QUYẾT ĐỊNH**

***V/v Công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2015-2016***

------------

- Căn cứ Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21/7/2014 của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc thực hiện phong trào "Sinh viên 5 tốt" nhiệm kỳ 2013-2018;

- Căn cứ Hướng dẫn của Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ về việc thực hiện phong trào "Sinh viên 5 tốt";

- Căn cứ kết quả cuộc họp Ban chấp hành Hội sinh viên trường về việc xét hồ sơ sinh viên 5 tốt năm học 2015-2016;

**BAN THƯ KÝ QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Công nhận 118 hội viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường và 38 hội viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Khoa năm học 2015-2016. *(Có danh sách đính kèm)*.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các hội viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được tặng giấy chứng nhận và ghi vào sổ lưu của Hội sinh viên trường.

**Điều 3.** Ban Chấp hành Hội sinh viên Trường ĐHYD Cần Thơ và các hội viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ**

*Nơi nhận:* CHỦ TỊCH

*- Như Điều 3;*

*- Lưu VP.*

**Phạm Hoàng Khánh**

HSV VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**BCH TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----------------

**DANH SÁCH HỘI VIÊN**

**ĐẠT DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG**

***Năm học 2015 – 2016***

*(Kèm Quyết định số: 86 QĐ/HSV ngày 15 tháng 03 năm 2017*

*của Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐHYD Cần Thơ)*

| **STT** | **Họ tên** | **MSSV** | **Lớp** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Trần Thị Minh Tâm | 1553010650 | YC K41 |
| **2** | Hứa Thị Thanh Tuyền | 1353010524 | YH K39 |
| **3** | Võ Thị Thu Hà | 1353010772 | YH K39 |
| **4** | Dương Lê Quỳnh Như | 1553010670 | YD K41 |
| **5** | Nhan Ngọc Hân | 1253010106 | YC K38 |
| **6** | Đặng Ngọc Tuyền | 1253010519 | YAK38 |
| **7** | Nguyễn Văn Cường | 1253020003 | RHM38 |
| **8** | Ông Thùy Dung | 1253020004 | RHM38 |
| **9** | Bùi Giảng Minh Trí | 1153020033 | RHM37 |
| **10** | Hà Thị Kiều | 1253030019 | DA K38 |
| **11** | Lý Gia Hân | 1253030067 | DBK38 |
| **12** | Trần Thanh Thùy | 1253030106 | DB K38 |
| **13** | Đặng Khánh Linh | 1253030152 | DB K38 |
| **14** | Nguyễn Thị Thùy Lam | 1253030162 | DB K38 |
| **15** | Trương Hoàng Ngọc Vũ | 1353030070 | DA K39 |
| **16** | Phan Thị Thúy Trang | 1353030186 | DA K39 |
| **17** | Nguyễn Thanh Hào | 1353030082 | DB K39 |
| **18** | Phạm Ngọc Khánh | 1353030086 | DB K39 |
| **19** | Nguyễn Phú Cường | 1553030005 | DA K41 |
| **20** | Đỗ Thị Thu Hằng | 1553030013 | DA K41 |
| **21** | Châu Đức Tòng | 1553030057 | DA K41 |
| **22** | Nguyễn Quang Nhật Huỳnh | 1553030018 | DA K41 |
| **23** | Trương Thị Diểm Trinh | 1553030129 | DB K41 |
| **24** | Ông Hồng Mai | 1253030024 | DA38 |
| **25** | Nguyễn Đắc Toàn | 1553030126 | DB K41 |
| **26** | Dương Thúy Duy | 1553040012 | YHDP K41 |
| **27** | Lê Thị Việt Trinh | 1353060029 | YTCC K39 |
| **28** | Trần Thị Thanh Ngân | 1353060029 | YTCC K39 |
| **29** | Đặng Thị Minh Trí | 1353060030 | YTCC K39 |
| **30** | Kim Thị Lan | 1353060008 | YTCC K39 |
| **31** | Nguyễn Quỳnh Như | 1153040024 | YHDP K37 |
| **32** | Phạm Ngọc Bích Tuyền | 1453040108 | YHDP K40 |
| **33** | Lê Trung Hiếu | 1153040015 | YHDP K37 |
| **34** | Võ Minh Nhựt | 1153040025 | YHDP K37 |
| **35** | Trần Hoàng Phúc | 1153040031 | YHDP K37 |
| **36** | Nguyễn Thanh Tâm | 1153040033 | YHDP K37 |
| **37** | Diệp Hữu Thọ | 1153040037 | YHDP K37 |
| **38** | Dương Thị Cẩm Tiên | 1153040042 | YHDP K37 |
| **39** | Dương Bích Tuyền | 1153040053 | YHDP K37 |
| **40** | Võ Quốc Ca | 1153040060 | YHDP K37 |
| **41** | Quách Hải Linh | 1153040065 | YHDP K37 |
| **42** | Tô Hoàng Bảo Trân | 1153040069 | YHDP K37 |
| **43** | Danh Thị Thu Trang | 1153040070 | YHDP K37 |
| **44** | Phan Thanh Triều | 1153040072 | YHDP K37 |
| **45** | Trịnh Thị Ý Nhi | 1153040104 | YHDP K37 |
| **46** | Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi | 1153040067 | YHDP K37 |
| **47** | Nguyễn Thị Kim Thúy | 1153040096 | YHDP K37 |
| **48** | Trần Diễm Thúy | 1153040106 | YHDP K37 |
| **49** | Trương Thị Diễm My | 1153040021 | YHDP K37 |
| **50** | Hồ Thị Yến Nhi | 1403050065 | CNĐD K40 |
| **51** | Lê Thị Thủy Tiên | 1453050083 | CNĐD K40 |
| **52** | Huỳnh Tú Uyên | 1453050096 | CNĐD K40 |
| **53** | Lê Thị Thúy Vy | 1453050103 | CNĐD K40 |
| **54** | Võ Thị Tường Vi | 1453050101 | CNĐD K40 |
| **55** | Trần Hồng Trúc | 1453070115 | CNXN K40 |
| **56** | Phạm Thị Ánh Duyên | 1353070017 | CNXN K39 |
| **57** | Hà Thị Ngọc Yến | 1353070172 | CNXN K39 |
| **58** | Huỳnh Nhật Toàn | 1353070112 | CNXN K39 |
| **59** | Trương Minh Thư | 1353070090 | CNXN K39 |
| **60** | Trần Như Quỳnh | 1353070077 | CNXN K39 |
| **61** | Nguyễn Bích Tuyền | 1353070166 | CNXN K39 |
| **62** | Lê Thị Huyền Sương | 1353070082 | CNXN K39 |
| **63** | Nguyễn Thị Huỳnh Như | 1353070065 | CNXN K39 |
| **64** | Nguyễn Thị Mỹ Hằng | 1353070021 | CNXN K39 |
| **65** | Văn Thị Trân Trân | 1353070115 | CNXN K39 |
| **66** | Nguyễn Thị Thùy Trang | 1353050080 | CNĐD K39 |
| **67** | Nguyễn Trương Duy Tùng | 1153040043 | YHDP K37 |
| **68** | Trương Thị Kiều Hoa | 1153040079 | YHDP K37 |
| **69** | Lại Thế Thập | 1153040038 | YHDP K37 |
| **70** | Ngô Thị Thúy An | 1153040057 | YHDP K37 |
| **71** | Lê Thị Anh Phương | 1153040030 | YHDP K37 |
| **72** | Nguyễn Thị Đài Trang | 1153040048 | YHDP K37 |
| **73** | Phạm Lê Huyền Trang | 1153040087 | YHDP K37 |
| **74** | Thạch Thảo Nguyên | 1153040082 | YHDP K37 |
| **75** | Nguyễn Hồng Hạnh | 1153040013 | YHDP K37 |
| **76** | Bùi Cao Cường | 1153040004 | YHDP K37 |
| **77** | Nguyễn Vũ Trường Giang | 1153040010 | YHDP K37 |
| **78** | Trương Hữu Hạnh | 1153040014 | YHDP K37 |
| **79** | Nguyễn Thị Minh Thư | 1153040034 | YHDP K37 |
| **80** | Lê Nguyễn Trí Nhân | 1153040093 | YHDP K37 |
| **81** | Huỳnh Cao Quang Phương | 1153040029 | YHDP K37 |
| **82** | Lê Nguyễn Việt An | 1153040002 | YHDP K37 |
| **83** | Tống Thị Thùy Dương | 1153040005 | YHDP K37 |
| **84** | Trương Bảo Ngọc | 1153040066 | YHDP K37 |
| **85** | Ngô Minh Trung | 1153040052 | YHDP K37 |
| **86** | Nguyễn Bá Thạnh | 1153040036 | YHDP K37 |
| **87** | Mai Thị Kim Hoàng | 1153040095 | YHDP K37 |
| **88** | Trần Thị Thảo Trâm | 1153040046 | YHDP K37 |
| **89** | Trần Kiều Oanh | 1153040027 | YHDP K37 |
| **90** | Võ Quốc Huy | 1153040017 | YHDP 37 |
| **91** | Trương Khánh Toàn | 1153040045 | YHDP 37 |
| **92** | Lê Đức An | 1153040001 | YHDP 37 |
| **93** | Nguyễn Thị Kim Thúy | 1153040096 | YHDP 37 |
| **94** | Tiền Trường Hải Đăng | 1153040101 | YHDP 37 |
| **95** | Phan Hiếu Trung | 1153040089 | YHDP 37 |
| **96** | Nguyễn Hoàng Anh Huy | 1153040062 | YHDP 37 |
| **97** | Nguyễn Nghinh Lương | 1153040018 | YHDP 37 |
| **98** | Nguyễn Thị Lệ Trinh | 1153040051 | YHDP 37 |
| **99** | Lê Minh Tấn Phát | 1153040028 | YHDP 37 |
| **100** | Trần Trường Giang | 1153040011 | YHDP 37 |
| **101** | Nguyễn Minh Tuấn | 1353020055 | RHM39 |
| **102** | Tôn Quỳnh Thy | 1153040041 | YHDP 37 |
| **103** | Lê Văn Nam | 1153040022 | YHDP 37 |
| **104** | Trần Vĩnh Phúc | 135304081 | YHDPK39 |
| **105** | Phạm Thị Út | 135304078 | YHDPK39 |
| **106** | Nguyễn Thị Ngọc Yến | 1353040106 | YHDPK39 |
| **107** | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1453040031 | YHDPK40 |
| **108** | Đỗ Minh Luân | 1353070050 | CNXNK39 |
| **109** | Huỳnh Thị Thảo Loan | 1353070049 | CNXNK39 |
| **110** | Bùi Kiều My | 1353040021 | YHDP39 |
| **111** | Nguyễn Thị Ánh Kiều | 1353040064 | YHDP39 |
| **112** | Đặng Thị Huỳnh Như | 1353040028 | YHDP39 |
| **113** | Hoàng Thị Thu Hiền | 1353040059 | YHDP39 |
| **114** | Lê Minh Thái | 1353040038 | YHDP39 |
| **115** | Nguyễn Kiều Loan | 1153040019 | YHDP K37 |
| **116** | Thái Ngọc Diệp | 1553010422 | YG41 |
| **117** | Nguyễn Cao Nhật Linh | 1153010269 | YCK37 |
| **118** | Nguyễn Mai Triết | 1153040071 | YHDP K37 |

*Danh sách này có 118 sinh viên ./.*

**TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ**

CHỦ TỊCH

**Phạm Hoàng Khánh**

HSV VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**BCH TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----------------

**DANH SÁCH HỘI VIÊN**

**ĐẠT DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP KHOA**

***Năm học 2015 – 2016***

*(Kèm Quyết định số: 86 QĐ/HSV ngày 15 tháng 03 năm 2017*

*của Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐHYD Cần Thơ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **MSSV** | **Lớp** |
| 1 | Nguyễn Hữu Đạt | 1553010659 | YD41 |
| 2 | Bùi Tấn Phát | 1453010496 | YAK40 |
| 3 | Trương Huỳnh Duy | 1553010661 | YG41 |
| 4 | Nguyễn Thị Hữu Hiếu | 1253030014 | DA K38 |
| 5 | Huỳnh Như Thảo | 1253030103 | DB K38 |
| 6 | Trương Phương Thảo | 1253030104 | DB K38 |
| 7 | Nguyễn Thúy Hà | 1253030176 | DB K38 |
| 8 | Thiềm Minh Toàn | 1353030060 | DA K39 |
| 9 | Phạm Đinh Xuân | 1353030071 | DA K39 |
| 10 | Nguyễn Trần Minh Phúc | 1353030112 | DB K39 |
| 11 | Trương Kiều My | 1353030208 | DB K39 |
| 12 | Nguyễn Mỹ Tiên | 1353030125 | DB K39 |
| 13 | Nguyễn Trần Tiền Phương | 1553030040 | DA K41 |
| 14 | Lý Tiểu Hạnh | 1553030143 | DA K41 |
| 15 | Nguyễn Hoàng Minh Chi | 1453030006 | DA K40 |
| 16 | Nguyễn Thị Anh Thư | 1153040084 | YHDP K37 |
| 17 | Bùi Thái Nguyên | 1453050060 | CNĐD K40 |
| 18 | Nguyễn Bảo Linh | 1453050045 | CNĐD K40 |
| 19 | Trương Thị Thanh Thanh | 1353070159 | CNXN K39 |
| 20 | Đới Thị Hậu | 1353070144 | CNXN K39 |
| 21 | Tô Thị Kim Thích | 1353070108 | CNXN K39 |
| 22 | Phan Thị Thùy Dương | 1453070011 | CNXN K40 |
| 23 | Trần Võ Huỳnh Nghĩa Nhân | 1153040083 | YHDPK37 |
| 24 | Trương Hoài Phong | 1553030108 | DBK41 |
| 25 | Nguyễn Thị Bích Tuyền | 1353030189 | DAK39 |
| 26 | Huỳnh Hoa Thám | 1253030102 | DBK38 |
| 27 | Tống Hồ Đạt | 1553030007 | DƯỢC A41 |
| 28 | Nguyễn Thành Công | 1153040059 | YHDP K38 |
| 29 | Nguyễn Tuấn Đạt | 1253030065 | DBK38 |
| 30 | Lê Đoàn Minh Hân | 1553030012 | DƯỢC A41 |
| 31 | Nguyễn Giang Phúc Khánh | 1553030088 | DBK41 |
| 32 | Nguyễn Tấn Khôi | 1553030020 | DƯỢC A41 |
| 33 | Nguyễn Vũ Ngọc Nhi | 1553030033 | DƯỢC A41 |
| 34 | Nguyễn Thị Kiều Trang | 1453030115 | DBK40 |
| 35 | Tô Huỳnh Trâm | 1253030162 | DBK38 |
| 36 | Lưu Hải Trung | 1253020039 | RHM38 |
| 37 | Nguyễn Lê Quốc Việt | 1253030112 | DBK38 |
| 38 | Mai Gia Khang | 1553040083 | YHDP41 |

*Danh sách này có 38 hội viên ./.*

**TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ**

CHỦ TỊCH

**Phạm Hoàng Khánh**