|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**Số: 28/CNTT- ĐTV/v: Đề cương luận văn Khóa K20, K21 | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016* |

Kính gửi: Học viên Khóa K20, K21 Khoa CNTT

 Khoa CNTT đã triển khai xong việc giao đề tài, cán bộ hướng dẫn cho học viên các khóa K20 bổ sung, K21. Tuy nhiên, sau nhiều lần thông báo vẫn còn có nhiều học viên chưa nộp đề cương (danh sách kèm theo). Đề nghị học viên trong danh sách này liên hệ với giáo viên hướng dẫn để hoàn thành đề cương và nộp đề cương về VPK chậm nhất thứ 2, ngày 28 tháng 03 năm 2016.

 Nếu cần hỗ trợ trong việc liên hệ với giáo viên hướng dẫn đề nghị học viên liên hệ với các Bộ môn theo như sau:

1. Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm: PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng (hungpn@vnu.edu.vn)
2. Bộ môn Truyền dữ liệu và mạng máy tính: TS. Nguyễn Hoài Sơn (sonnh@vnu.edu.vn)
3. Bộ môn Hệ thống thông tin: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hóa (hoa.nguyen@vnu.edu.vn)
4. Bộ môn Khoa học Máy tính : TS. Trần Quốc Long (tqlong@vnu.edu.vn)

Đề nghị học viên thực hiện đúng theo quy định trên, nếu sau thời hạn trên học viên không nộp đề cương về Văn phòng Khoa, học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Lưu: VPK CNTT, B2. |  **KT. CHỦ NHIỆM KHOA** **P. CHỦ NHIỆM KHOA** |
|  |  |

 **Trương Ninh Thuận**

**DANH SÁCH HỌC VIÊN CHƯA NỘP ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã HV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Chuyên ngành** | **Khóa** |
|  | 14025112 | Nguyễn Tuấn Anh | 23/12/1990 | KTPM | K21 |
|  | 14025117 | Phùng Hoàng Bắc | 17/08/1991 | KTPM | K21 |
|  | 14025122 | Trịnh Văn Chung | 25/05/1979 | KTPM | K21 |
|  | 14025032 | Lê Việt Cường | 29/12/1989 | KTPM | K21 |
|  | 14025005 | Hồ Viết Duẩn | 25/10/1984 | KTPM | K21 |
|  | 14025124 | Nguyễn Hữu Đạt | 07/08/1990 | KTPM | K21 |
|  | 14025007 | Nguyễn Anh Đức | 15/04/1990 | KTPM | K21 |
|  | 14025008 | Phạm Ngọc Hà | 21/12/1981 | KTPM | K21 |
|  | 14025011 | Phạm Hùng | 19/01/1990 | KTPM | K21 |
|  | 14025133 | Nguyễn Thị Loan | 12/11/1980 | KTPM | K21 |
|  | 14025136 | Phan Văn Nam | 18/04/1992 | KTPM | K21 |
|  | 14025137 | Đinh Hoàng Nghĩa | 27/10/1989 | KTPM | K21 |
|  | 14025020 | Nguyễn Thị Ngọc | 17/03/1991 | KTPM | K21 |
|  | 14025139 | Nguyễn Trọng Phi | 26/11/1983 | KTPM | K21 |
|  | 14025023 | Nguyễn Quang Sơn | 30/10/1987 | KTPM | K21 |
|  | 14025156 | Đào Quang Anh | 23/08/1988 | HTTT | K21 |
|  | 14025115 | Phạm Ngọc Ánh | 01/08/1987 | HTTT | K21 |
|  | 14025119 | Kiều Xuân Chấn | 17/09/1990 | HTTT | K21 |
|  | 14025051 | Lê Quang Khải | 26/08/1989 | HTTT | K21 |
|  | 14028002 | Lương Thái Lê | 21/02/1980 | HTTT | K21 |
|  | 14025141 | Trần Văn Phước | 14/12/1982 | HTTT | K21 |
|  | 14025058 | Đỗ Xuân Phương | 19/03/1989 | HTTT | K21 |
|  | 14025062 | Nguyễn Ngọc Sơn | 03/04/1991 | HTTT | K21 |
|  | 14025153 | Lâm Xuân Tùng | 26/01/1992 | HTTT | K21 |
|  | 14025152 | Trần Thanh Tùng | 21/04/1985 | HTTT | K21 |
|  | 14025068 | Trịnh Quốc Việt | 27/08/1988 | HTTT | K21 |
|  | 14025130 | Phạm Công Khiên | 23/09/1990 | TDL&MMT | K21 |
|  | 14025036 | Lê Thị Thu Thủy | 04/12/1991 | TDL&MMT | K21 |
|  | 14025039 | Nguyễn Anh Tuấn | 18/01/1990 | TDL&MMT | K21 |
|  | 14025125 | Đoàn Quang Đức |  | QLHTTT | K21 |
|  | 14025140 | Đỗ Khắc Phong | 04/06/1992 | KHMT | K21 |
|  | 14025071 | Lê Thị Thúy | 11/11/1991 | KHMT | K21 |
|  | 14025072 | Nguyễn Bá Tùng | 27/09/1991 | KHMT | K21 |
|  | 13025002 | Lê Phương Chi | 04/09/1984 | HTTT | K20 |
|  | 13025078 | Nguyễn Đông Đức | 04/12/1991 | HTTT | K20 |
|  | 13025005 | Trần Thị Hạnh | 25/06/1987 | HTTT | K20 |
|  | '13028012 | Lê Thị Thanh Lưu | 05/12/1974 | HTTT | K20 |
|  | 13025088 | Trần Hoài Nam | 18/02/1988 | HTTT | K20 |
|  | 13025101 | Đỗ Chiến Thắng | 07/01/1991 | HTTT | K20 |
|  | 13025107 | Phí Văn Thủy | 29/12/1991 | HTTT | K20 |
|  | 13025111 | Lê Văn Trọng | 14/05/1984 | HTTT | K20 |
|  | 13025116 | Đào Quốc Vương | 16/11/1991 | HTTT | K20 |
|  | 13025144 | Nguyễn Văn An | 23/04/1982 | KTPM | K20 |
|  | 13025022 | Phạm Thế Anh | 02/03/1985 | KTPM | K20 |
|  | 13025023 | Vũ Tuấn Anh | 22/01/1980 | KTPM | K20 |
|  | 13025146 | Lê Nghĩa Bình | 03/02/1988 | KTPM | K20 |
|  | 13025150 | Nguyễn Văn Dương | 01/09/1989 | KTPM | K20 |
|  | 13025151 | Phan Công Định | 24/08/1988 | KTPM | K20 |
|  | 13025154 | Trần Minh Đức | 03/04/1990 | KTPM | K20 |
|  | 13025161 | Trần Trọng Hóa | 05/11/1990 | KTPM | K20 |
|  | 13025028 | Ngô Đức Hùng | 10/11/1989 | KTPM | K20 |
|  | 13025029 | Phạm Văn Kế | 19/05/1986 | KTPM | K20 |
|  | 13025030 | Vũ Duy Khương | 14/12/1984 | KTPM | K20 |
|  | 13025174 | Nguyễn Thị Ngọc | 12/04/1991 | KTPM | K20 |
|  | 13025177 | Nguyễn Duy Phú | 03/11/1991 | KTPM | K20 |
|  | 13025179 | Phạm Trí Thái | 10/12/1991 | KTPM | K20 |
|  | 13025181 | Ngô Văn Thao | 08/08/1990 | KTPM | K20 |
|  | 13025184 | Mai Hữu Tiến | 09/05/1987 | KTPM | K20 |
|  | 13025042 | Mai Quang Tuấn | 01/10/1989 | KTPM | K20 |
|  | 13025194 | Trần Huy Vũ | 08/08/1991 | KTPM | K20 |
|  | 13025044 | Mai Hoàng Anh | 16/06/1986 | TDL&MMT | K20 |
|  | 13025047 | Đào Duy Hưng | 02/05/1986 | TDL&MMT | K20 |
|  | 13025200 | Trần Hải Hưng | 13/04/1986 | TDL&MMT | K20 |
|  | 13025119 | Nguyễn Minh Nam | 15/11/1991 | KHMT | K20 |