|  |  |
| --- | --- |
| HỌC VIỆN NGOẠI GIAO **BAN ĐÀO TẠO** |  |

**DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN**

**CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU SINH VIÊN VÀ TRẢI NGHIỆM
 VĂN HÓA HÀN QUỐC**

**Thời gian: 15/07/2024 đến 19/07/2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Mã sinh viên** | **Ngành đào tạo** |
| 1 | Đỗ Như Phương | DVB16-0267-2024 | Quan hệ quốc tế |
| 2 | Hoàng Thị Chúc An | LQT49C10599 | Luật quốc tế |
| 3 | Nguyễn Thị Khánh Linh | LQT49C10681 | Luật quốc tế |
| 4 | Nguyễn Trà My | LQT49C10708 | Luật quốc tế |
| 5 | Hoàng Thảo Mi | TTQT48C11455 | Truyền thông quốc tế |
| 6 | Phạm Võ Phương Uyên | QHQT50C11595 | Quan hệ quốc tế |
| 7 | Võ Xuân Hoàng | KTQT50C10462 | Kinh tế quốc tế |
| 8 | Đỗ Thị Khánh Linh | QHQT48C10981 | Quan hệ quốc tế |
| 9 | Đoàn Lê Minh | KTQT50C10527 | Kinh tế quốc tế |
| 10 | Nguyễn Vũ Nguyệt Hà | QHQt48C10895 | Quan hệ quốc tế |
| 11 | Nguyễn Thanh Tùng | KDQT48C10103 | Kinh doanh quốc tế |
| 12 | Vũ Hoàng Ngọc Trâm | QHQT50C11565 | Quan hệ quốc tế |
| 13 | Nguyễn Lương Huyền | CATBD50A50014 | CATBD-Hàn Quốc học |
| 14 | Nguyễn Nhã Thanh | KDQT50B10358 | Kinh doanh quốc tế |
| 15 | Nguyễn Quỳnh Anh | QHQT48C10793 | Quan hệ quốc tế |
| 16 | Bùi Thị Châu Giang | QHQT48C10882 | Quan hệ quốc tế |
| 17 | Nguyễn Hoàng Yến | QHQT48C11193 | Quan hệ quốc tế |
| 18 | Đặng Chi Mai | LQT50C10748 | Luật quốc tế |
| 19 | Vũ Diệu Linh | QHQT48C10997 | Quan hệ quốc tế |
| 20 | Nguyễn Thuý Quỳnh | DVB16-0264-2024 | Quan hệ quốc tế |