**DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN KHÓA 2017**

**CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (AUT)**

**CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC DỊCH VỤ - LỚP 17BIT2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã hồ sơ nhập học** | **Mã số sinh viên (MSSV)** | **Họ tên** | **Giới tính** |
| 1 | CNCNTT2017/287 | 1759002 | Trần Ngọc Bảo | NAM |
| 2 | CNCNTT2017/259 | 1759003 | Hoàng Nguyễn Phúc Nguyên Chương | NAM |
| 3 | CNCNTT2017/269 | 1759004 | Nguyễn Thanh Danh | NAM |
| 4 | CNCNTT2017/251 | 1759007 | Lâm Zhong Hào | NAM |
| 5 | CNCNTT2017/295 | 1759008 | Lê Phi Hoàng | NAM |
| 6 | CNCNTT2017/280 | 1759014 | Bùi Hứa Xuân Huy | NAM |
| 7 | CNCNTT2017/302 | 1759015 | Đặng Lê Quốc Khang | NAM |
| 8 | CNCNTT2017/277 | 1759018 | Nguyễn Tiến Khoa | NAM |
| 9 | CNCNTT2017/271 | 1759019 | Vũ Trung Kiên | NAM |
| 10 | CNCNTT2017/243 | 1759020 | Võ Nguyễn Duy Lâm | NAM |
| 11 | CNCNTT2017/285 | 1759022 | Nguyễn Đình Lộc | NAM |
| 12 | CNCNTT2017/270 | 1759023 | Nguyễn Thành Lợi | NAM |
| 13 | CNCNTT2017/275 | 1759028 | Bùi Minh Nhật | NAM |
| 14 | CNCNTT2017/255 | 1759034 | Đoàn Đan Sơn | NAM |
| 15 | CNCNTT2017/260 | 1759035 | Nguyễn Tuấn Thành | NAM |
| 16 | CNCNTT2017/247 | 1759037 | Nguyễn Tiến Thịnh | NAM |
| 17 | CNCNTT2017/299 | 1759039 | Huỳnh Xuân Tín | NAM |
| 18 | CNCNTT2017/292 | 1759040 | Vương Trung Tín | NAM |
| 19 | CNCNTT2017/245 | 1759041 | Đặng Huyền Trân | NỮ |
| 20 | CNCNTT2017/297 | 1759043 | Đặng Trọng Trình | NAM |
| 21 | CNCNTT2017/252 | 1759045 | Nguyễn Quốc Minh Trực | NAM |

(Danh sách gồm có 21 sinh viên)