**DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA QH 2016 (K23) CHƯA NHẬN ĐỀ TÀI VÀ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN THẠC SĨ***(Kèm theo công văn số: /ĐT ngày tháng năm 2020
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã học viên** | **Họ và tên học viên** | **Ngày sinh** | **Lớp** |
|  | 16025025 | Phạm Văn Thế Anh | 06/12/1989 | K23HTTT |
|  | 16025027 | Nguyễn Duy Cương | 08/09/1990 | K23HTTT |
|  | 16025031 | Đinh Quang Hồng | 30/12/1991 | K23HTTT |
|  | 16025086 | Phan Đình Bắc | 07/11/1991 | K23KTDT |
|  | 16025058 | Phạm Tuấn Anh | 30/01/1992 | K23KTPM |
|  | 16025065 | Nguyễn Anh Dũng | 19/08/1988 | K23QLHTTT |
|  | 16025018 | Nguyễn Minh Hòa | 10/07/1985 | K23QLHTTT |
|  | 16025019 | Văn Thị Nhất | 18/04/1983 | K23QLHTTT |
|  | 16025068 | Đỗ Thành Long | 30/09/1994 | K23TDL&MMT |

*Danh sách gồm có 09 học viên.*

**DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA QH 2017 (K24) CHƯA NHẬN ĐỀ TÀI VÀ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN THẠC SĨ***(Kèm theo công văn số: /ĐT ngày tháng năm 2020
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ)*

| **STT** | **Mã học viên** | **Họ và tên học viên** | **Ngày sinh** | **Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17025017 | Nguyễn Công Đạo | 18/10/1988 | K24HTTT |
|  | 17025038 | Lại Thị Huyền Trang | 06/10/1994 | K24HTTT |
|  | 17025089 | Trần Hải Yến | 11/03/1993 | K24HTTT |
|  | 17025090 | Đặng Trần Bình | 21/10/1995 | K24KHMTC |
|  | 17025043 | Đỗ Minh Cảnh | 25/11/1990 | K24KHMTC |
|  | 17025044 | Lại Đức Chung | 26/11/1980 | K24KHMTC |
|  | 17025095 | Kiều Hải Đăng | 10/09/1995 | K24KHMTC |
|  | 17025046 | Phạm Văn Điệp | 16/11/1984 | K24KHMTC |
|  | 17025096 | Trịnh Xuân Đồng | 12/08/1992 | K24KHMTC |
|  | 17025050 | Ngô Quang Hùng | 02/05/1992 | K24KHMTC |
|  | 17025102 | Vũ Trung Kiên | 05/09/1995 | K24KHMTC |
|  | 17025103 | Phạm Nhật Linh | 28/09/1986 | K24KHMTC |
|  | 17025055 | Nguyễn Văn Phong | 26/04/1986 | K24KHMTC |
|  | 17025107 | Nguyễn Hồng Thanh | 12/09/1972 | K24KHMTC |
|  | 17025108 | Trác Quang Thịnh | 08/01/1995 | K24KHMTC |
|  | 17025059 | Phạm Minh Tuấn | 21/07/1993 | K24KHMTC |
|  | 17025115 | Dương Hồng Hà | 19/12/1991 | K24KTDT |
|  | 17025119 | Trần Minh Nhân | 03/07/1995 | K24KTDT |
|  | 17025004 | Phí Bá Chiến | 20/02/1993 | K24KTPM |
|  | 17025005 | Kiều Đức Hạnh | 16/01/1984 | K24KTPM |
|  | 17025006 | Nguyễn Minh Hằng | 15/11/1993 | K24KTPM |
|  | 17025071 | Bùi Thanh Hoa | 29/03/1983 | K24KTPM |
|  | 17025074 | Nguyễn Anh Tuấn | 20/09/1992 | K24KTPM |
|  | 17025124 | Nguyễn Hữu Giang | 29/03/1984 | K24KTVT |
|  | 17025067 | Nguyễn Trọng Hưng | 29/10/1986 | K24KTVT |

*Danh sách gồm có 25 học viên./.*

**DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA QH 2018 (K25) CHƯA NHẬN ĐỀ TÀI VÀ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN THẠC SĨ***(Kèm theo công văn số: /ĐT ngày tháng năm 2020
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ)*

| **STT** | **Mã học viên** | **Họ và tên học viên** | **Ngày sinh** | **Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   18025022 |   Hoàng Tuấn Anh |   01/04/1993 |   K25KHMTC |
|  |   18025053 |   Nguyễn Văn Công |   08/01/1992 |   K25KHMTC |
|  |   18025056 |   Trần Đình Dương |   23/08/1996 |   K25KHMTC |
|  |   18025023 |   Nguyễn Văn Đan |   30/05/1994 |   K25KHMTC |
|  |   18025024 |   Nguyễn Văn Đạt |   29/12/1994 |   K25KHMTC |
|  |   18025057 |   Trương Ngọc Kiên |   30/10/1991 |   K25KHMTC |
|  |   18025059 |   Trần Công Nam |   28/09/1996 |   K25KHMTC |
|  |   18025025 |   Đỗ Huy Quang |   08/05/1992 |   K25KHMTC |
|  |   18025026 |   Đặng Minh Thắng |   08/02/1994 |   K25KHMTC |
|  |   18025027 |   Nguyễn Đức Trung |   08/08/1995 |   K25KHMTC |
|  |   18025028 |   Nguyễn Anh Tú |   12/07/1994 |   K25KHMTC |
|  |   18025029 |   Lưu Hoàng Tùng |   05/10/1991 |   K25KHMTC |
|  |   18025001 |   Hoàng Trọng Hiếu |   07/12/1994 |   K25ATTT |
|  |   18025040 |   Khuất Thanh Sơn |   03/08/1994 |   K25ATTT |
|  |   18025041 |   Đỗ Đức Tâm |   25/07/1987 |   K25ATTT |
|  |   18025042 |   Nguyễn Tuấn Anh |   13/03/1993 |   K25HTTT |
|  |   18025002 |   Nguyễn Công Chiến |   02/12/1984 |   K25HTTT |
|  |   18025003 | Đỗ Đức Cường |   13/12/1988 |   K25HTTT |
|  |   18025044 |   Hoàng Văn Dũng |   15/10/1985 |   K25HTTT |
|  |   18025046 |   Đinh Thu Giang |   18/09/1983 |   K25HTTT |
|  |   18025007 |   Nguyễn Hữu Hải |   24/04/1985 |   K25HTTT |
|  |   18025047 |   Trần Thọ Hoàng |   19/08/1991 |   K25HTTT |
|  |   18025009 |   Nguyễn Mạnh Hưng |   13/10/1985 |   K25HTTT |
|  |   18025010 |   Trần Văn Khánh |   06/05/1990 |   K25HTTT |
|  |   18025011 |   Nguyễn Triều Lăng |   21/05/1982 |   K25HTTT |
|  |   18025048 |   Nguyễn Tiến Mạnh |   10/07/1986 |   K25HTTT |
|  |   18025014 |   Phan Thanh Sang |   17/07/1979 |   K25HTTT |
|  |   18025015 |   Nguyễn Công Thắng |   25/07/1982 |   K25HTTT |
|  |   18025017 |   Đặng Quốc Trung |   04/02/1989 |   K25HTTT |
|  |   18025018 |   Hà Minh Tuấn |   26/12/1981 |   K25HTTT |
|  |   18025019 |   Tạ Mạnh Tuấn |   23/01/1987 |   K25HTTT |
|  |   18025050 |   Lê Thanh Tùng |   19/07/1985 |   K25HTTT |
|  |   18025020 |   Phùng Lê Thanh Tùng |   12/09/1983 |   K25HTTT |
|  |   18025051 |   Phạm Thế Vịnh |   29/10/1984 |   K25HTTT |
|  |   18025038 |   Bùi Ngọc Quang |   03/03/1985 |   K25KTPM |
|  |   18025064 |   Nguyễn Mạnh Tuấn |   27/07/1991 |   K25KTPM |
|  |   18025063 |   Trần Thu Trang |   20/09/1989 |   K25KTPM |
|  |   18025065 |   Chu Thừa Vũ |   14/09/1996 |   K25KTPM |
|  |   18025068 |   Phùng Quang Luyện |   22/11/1987 |   K25QLHTTT |
|  |   18025076 |   Khuất Duy Huy |   10/09/1993 |   K25CDT |
|  |   18025077 |   Đặng Thế Linh |   30/06/1988 |   K25CDT |
|  |   18025078 |   Nghiêm Văn Tú |   15/08/1996 |   K25CDT |
|  |   18025074 |   Trần Thị Thanh Huyền |   26/09/1995 |   K25CKT |
|  |   18025075 |   Hoàng Ngọc Quý |   20/11/1993 |   K25CKT |
|  |   18025069 |   Nguyễn Đặng Chiến |   16/12/1995 |   K25KTDT |
|  |   18025031 |   Nguyễn Tuấn Linh |   03/03/1995 |   K25KTDT |

*Danh sách gồm có 46 học viên./.*