**DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN KHÓA 2017**

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

**CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC DỊCH VỤ - LỚP 17BIT1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã hồ sơ nhập học** | **Mã số sinh viên (MSSV)** | **Họ tên** | **Giới tính** |
| 1 | CNCNTT2017/248 | 1759001 | PHẠM THIÊN AN | NAM |
| 2 | CNCNTT2017/242 | 1759005 | NGUYỄN TRẦN QUỐC DUY | NAM |
| 3 | CNCNTT2017/298 | 1759006 | PHAN ĐỨC THANH DUY | NAM |
| 4 | CNCNTT2017/249 | 1759009 | BÙI KHÁNH HƯNG | NAM |
| 5 | CNCNTT2017/246 | 1759010 | TRẦN ĐÌNH HƯNG | NAM |
| 6 | CNCNTT2017/241 | 1759011 | TRẦN KIÊN HƯNG | NAM |
| 7 | CNCNTT2017/254 | 1759012 | HỨA TUẤN HỮU | NAM |
| 8 | CNCNTT2017/265 | 1759013 | HÀ ĐÌNH ĐỨC HUY | NAM |
| 9 | CNCNTT2017/266 | 1759016 | PHẠM ĐỨC QUỐC KHÁNH | NAM |
| 10 | CNCNTT2017/278 | 1759017 | VÕ TIẾN KHOA | NAM |
| 11 | CNCNTT2017/286 | 1759021 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | NỮ |
| 12 | CNCNTT2017/244 | 1759024 | DƯƠNG TÙNG LONG | NAM |
| 13 | CNCNTT2017/284 | 1759025 | VŨ ĐỨC MINH | NAM |
| 14 | CNCNTT2017/236 | 1759026 | NGUYỄN LÊ MINH | NAM |
| 15 | CNCNTT2017/273 | 1759027 | VÕ NGỌC NGUYỄN MINH | NAM |
| 16 | CNCNTT2017/263 | 1759029 | ĐẶNG HOÀNG PHI | NAM |
| 17 | CNCNTT2017/300 | 1759030 | LÊ HOÀNG PHÚC | NAM |
| 18 | CNCNTT2017/290 | 1759031 | NGUYỄN HOÀNG PHÚC | NỮ |
| 19 | CNCNTT2017/262 | 1759032 | NGUYỄN HOÀNG QUÂN | NAM |
| 20 | CNCNTT2017/264 | 1759033 | NGUYỄN DUY QUANG | NAM |
| 21 | CNCNTT2017/282 | 1759036 | NGUYỄN TRUNG THỊNH | NAM |
| 22 | CNCNTT2017/276 | 1759038 | NGUYỄN VŨ ANH THƯ | NỮ |
| 23 | CNCNTT2017/268 | 1759042 | VŨ NGỌC KHÁNH TRANG | NỮ |
| 24 | CNCNTT2017/250 | 1759044 | LÝ HÙNG TRỌNG | NAM |
| 25 | CNCNTT2017/304 | 1759046 | DIỆP HẢI TRIỀU | NAM |

(Danh sách gồm có 25 sinh viên)