BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

 **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**DANH SÁCH SINH VIÊN KÝ NHẬN HỌC BỔNG**

**DO NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) TÀI TRỢ**

**NĂM HỌC 2013-2014**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ TÊN** | **MSSV** | **KHOA** | **SỐ TIỀN** **(Đồng)** | **KÝ NHẬN** |
| 1 | Nguyễn Thị Tuyết | 11117007 | Thủy sản | 2.000.000 |  |
| 2 | Lương Thị Tâm | 12125091 | Công nghệ thực phẩm | 2.000.000 |  |
| 3 | Lê Công Bằng | 11145004 | Nông học | 2.000.000 |  |
| 4 | Trần Ngọc Hiếu | 13120036 | Kinh tế | 2.000.000 |  |
| 5 | Lê Khỏe Quí | 10118004 | Cơ khí Công nghệ | 2.000.000 |  |
| 6 | Trần Thị Kiều Trang | 10157207 |  Môi trường và Tài nguyên | 2.000.000 |  |
| 7 | Trần Ngọc Mến | 12114278 | Lâm nghiệp | 2.000.000 |  |
| 8 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 11126330 | Công nghệ sinh học | 2.000.000 |  |
| 9 | Lê Thị Ngọc Trúc | 12111115 | CLB Kết nối Thành Công | 2.000.000 |  |
| 10 | Dương Văn Năm | 12124379 | Quản lý đất đai và BĐS | 2.000.000 |  |
| **TỔNG CỘNG** | **20.000.000** |  |

 Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng./.

 TP.HCM, ngày 2 tháng 6 năm 2014

 **HIỆU TRƯỞNG**

 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

 **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**DANH SÁCH SINH VIÊN KÝ NHẬN HỌC BỔNG**

**DO CÔNG TY TNHH SX & KD PHÚC (NIKKO)THÀNH TÀI TRỢ**

**NĂM HỌC 2013-2014**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ TÊN** | **MSSV** | **KHOA** | **SỐ TIỀN** **(Đồng)** | **KÝ NHẬN** |
| 1 | Hoàng Thị Kim Thu | 11142106 | Chăn nuôi thú y | 1.000.000 |  |
| 2 | Tư Thị Nhị | 10142110 | Chăn nuôi thú y | 1.000.000 |  |
| 3 | Hồ Nhựt Anh | 10151042 | QLĐĐ&BĐS | 1.000.000 |  |
| 4 | Trương Thị Thanh Tuyền | 12126075 | Công nghệ sinh học | 1.000.000 |  |
| 5 | Bùi Thị Phương Thảo | 12114244 | Lâm nghiệp | 1.000.000 |  |
| 6 | Phan Công Anh | 10160008 | Môi trường&Tài nguyên | 1.000.000 |  |
| 7 | Mai Xuân Điều | 10119019 | Cơ khí – Công nghệ | 1.000.000 |  |
| 8 | Nguyễn Thị Ngọc Quyên | 11122102 | Kinh tế | 1.000.000 |  |
| 9 | Nguyễn Ngọc Được | 10113031 | Nông học | 1.000.000 |  |
| 10 | Đoàn Thị Chúc Anh | 12125096 | Công nghệ thực phẩm | 1.000.000 |  |
| 11 | Nguyễn Văn Hạnh | 11116033 | Thủy sản | 1.000.000 |  |
| 12 | Vương Thị Trâm | 13128169 | Ngoại ngữ Sư phạm | 1.000.000 |  |
| 13 | Hồ Thị Thúy | 11128097 | Ngoại ngữ Sư phạm | 1.000.000 |  |
| 14 | Lâm Thành Long  | 12130257 | Công nghệ thông tin | 1.000.000 |  |
| 15 | Huỳnh Thị Mỹ Linh | 11130040 | Công nghệ thông tin | 1.000.000 |  |
| 16 | Nguyễn Văn Thành | 13329197 | Công nghệ thông tin | 1.000.000 |  |
| 17 | Nguyễn Thành Phước | 12132089 | CLB Kết nối thành công | 1.000.000 |  |
| 18 | Nguyễn Thị Tiền | 13113233 | CLB Kết nối thành công | 1.000.000 |  |
| 19 | Bùi Quang Chiêu | 11126070 | Công tác xã hội | 1.000.000 |  |
| 20 | Nguyễn Phong | 12113221 | Công tác xã hội | 1.000.000 |  |
| **TỔNG CỘNG** | **20.000.000** |  |

 Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng./.

 TP.HCM, ngày 2 tháng 6 năm 2014

 **HIỆU TRƯỞNG**