**KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG**

**ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XI – NĂM 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **HUY CHƯƠNG VÀNG** | **HUY CHƯƠNG BẠC** | **HUY CHƯƠNG ĐỒNG** |
| **ĐƠN NỮ** | Trần Thị Nam Giang ĐH Kinh tế | Trịnh Thị Mai Nhi ĐH Kinh tế | Hồ Nguyễn Bảo Ánh ĐH Ngoại ngữ |
| **ĐƠN NAM** | Trần Huy Vũ  ĐH Kinh tế | Trần Thịnh  Khoa Y dược | Trần Nhân Kiệt ĐH Kinh tế |
| **ĐÔI NỮ** | Trịnh Thị Mai Nhi – Phạm Thị Minh ThưĐH Kinh tế | Trần Thị Nam Giang – Lê Nguyễn Bảo HânĐH Kinh tế | Võ Quang Thảo Quỳnh – Lê Phương ThảoĐH Bách khoa |
| **ĐÔI NAM** | Lê Đức Luyện – Hoàng Đức ThànhĐH Bách khoa | Đặng Quốc Cường – Nguyễn Trường Nam KhánhĐH Bách khoa | Trần Nhân Kiệt – Võ Minh HuyĐH Kinh tế |
| **ĐÔI NAM - NỮ** | Trần Huy Vũ – Phạm Thị Minh ThưĐH Kinh tế | Inthilad Phutthachak – Võ Thị Huyền TrangĐH Kinh tế | Phạm Vương Chí Đạt – Mai Phan Thảo TrangĐH Bách khoa |
| **ĐỒNG ĐỘI NỮ** | Đại học Kinh tế | Đại học Ngoại ngữ | Đại học Bách khoa |
| **ĐỒNG ĐỘI NAM** | Đại học Kinh tế | Đại học Bách khoa | Đại học Sư phạm Kỹ thuật |

**XẾP HẠNG TOÀN ĐOÀN MÔN CẦU LÔNG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | ĐƠN VỊ | ĐIỂM - HUY CHƯƠNG | ĐIỂM QUY ĐỔI |
| 1 | ĐẠI HỌC KINH TẾ |  | 35 |
| 2 | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA |  | 25 |
| 3 | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ |  | 17 |
| 4 | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM |  | 11 |
| 5 | KHOA CÔNG NGHỆ TT VÀ TT |  | 7 |
| 6 | KHOA Y DƯỢC |  | 5 |
| 7 | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT |  | 4 |
| 8 | VIỆN NC VÀ ĐT VIỆT - ANH |  | 3 |