|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Thái Nguyên, ngày 17 tháng 9 năm 2020* |

**DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐẠT DANH HIỆU THI ĐUA**

**NĂM HỌC 2019-2020**

*(Ban hành kèm theo QĐ số 822/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 17 tháng 9 năm 2020)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **TẬP THỂ** | **TỔNG SỐ SV** | **SV**  **XUẤT SẮC** | **SV GIỎI** | **SV KHÁ** | **DANH HIỆU** |
| 1 | K14 TCNH | 40 | 5 | 5 | 11 | Tập thể SV Xuất sắc |
| 2 | K14 KTDN | 66 | 3 | 6 | 18 | Tập thể SV Xuất sắc |
| 3 | K14 KTKT | 23 | 3 | 3 | 3 | Tập thể SV Xuất sắc |
| 4 | K15 KTTH A | 61 | 3 | 5 | 16 | Tập thể SV Xuất sắc |
| 5 | K16 CLC 1 | 30 | 1 | 2 | 9 | Tập thể SV Xuất sắc |
| 6 | K14 TCDN | 15 | 0 | 7 | 0 | Tập thể SV Tiến tiến |
| 7 | K14 KTTH A | 62 | 5 | 8 | 3 | Tập thể SV Tiến tiến |
| 8 | K14 KTTH C | 62 | 3 | 6 | 9 | Tập thể SV Tiến tiến |
| 9 | K16 CLC 2 | 29 | 0 | 8 | 10 | Tập thể SV Tiến tiến |

|  |  |
| --- | --- |
| *Ấn định danh sách: 09 tập thể*  *Tập thể SV Xuất sắc: 05*  *Tập thể SV Tiên tiến: 04* |  |