|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**HỘI ĐỒNG TS SĐH NĂM 2019** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019**

**MÔN THI: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC**

Phòng thi số: **1/301-G2**

| **STT** | **SBD** | **Họ và tên** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02001 | Triệu Hoàng An | Nam | 10/12/1997 | Miễn ngoại ngữ |
| 2 | 02002 | Nguyễn Hoàng Anh | Nam | 20/10/1997 |  |
| 3 | 02003 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 23/03/1997 | Miễn ngoại ngữ |
| 4 | 02004 | Lã Đức Chính | Nam | 12/01/1995 | Miễn ngoại ngữ |
| 5 | 02005 | Trần Xuân Đạt | Nam | 05/10/1996 | Miễn ngoại ngữ |
| 6 | 02006 | Hoàng Minh Hiếu | Nam | 01/06/1992 |  |
| 7 | 02007 | Nguyễn Quang Minh | Nam | 15/04/1997 | Miễn ngoại ngữ |
| 8 | 02008 | Nguyễn Hữu Quang | Nam | 31/03/1997 |  |
| 9 | 02009 | Văn Đăng Sơn | Nam | 28/11/1990 |  |
| 10 | 02010 | Lương Thị Kim Thoa | Nữ | 06/03/1996 |  |
| 11 | 02011 | Nguyễn Đăng Thướng | Nam | 11/05/1988 |  |
| 12 | 02012 | Nguyễn Thị Thu Trang | Nữ | 01/02/1997 | Miễn ngoại ngữ |
| 13 | 02013 | Nguyễn Đình Tuân | Nam | 08/09/2019 | Miễn ngoại ngữ |
| 14 | 02014 | Nguyễn Hoàng Tuấn | Nam | 11/12/1985 |  |
| 15 | 02015 | Nguyễn Quang Huy | Nam | 08/04/1994 |  |
| 16 | 02016 | Nguyễn Trọng Sinh | Nam | 19/02/1987 |  |
| 17 | 02025 | Nguyễn Ngọc Đức | Nam | 06/06/1996 |  |
| 18 | 02026 | Đinh Thị Hòa | Nữ | 21/06/1996 |  |
| 19 | 02027 | Đoàn Thanh Hương | Nữ | 22/11/1996 |  |
| 20 | 02028 | Phan Thị May | Nữ | 13/09/1987 |  |
| 21 | 02029 | Nguyễn Khuyến | Nam | 14/04/1995 |  |
| 22 | 02030 | Trần Tuấn Minh | Nam | 07/12/1997 |  |
| 23 | 02031 | Nguyễn Công Thao | Nam | 06/08/1985 | Miễn ngoại ngữ |
| *Danh sách này gồm 23 thí sinh./.* |

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**HỘI ĐỒNG TS SĐH NĂM 2019** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019**

**MÔN THI: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC**

Phòng thi số: **2/304-G2**

| **STT** | **SBD** | **Họ và tên** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02017 | Đào Xuân Đông | Nam | 02/12/1997 |  |
| 2 | 02018 | Nguyễn Văn Hiệp | Nam | 10/05/1995 | Miễn ngoại ngữ |
| 3 | 02019 | Nguyễn Ngọc Hưng | Nam | 09/06/1983 | Miễn ngoại ngữ |
| 4 | 02020 | Đặng Tiến Long | Nam | 16/06/1995 | Miễn ngoại ngữ |
| 5 | 02021 | Đặng Thị Mến | Nữ | 07/11/1995 | Miễn ngoại ngữ |
| 6 | 02022 | Mai Thanh Minh | Nam | 12/04/1997 |  |
| 7 | 02023 | Phạm Văn Thanh | Nam | 31/08/1990 |  |
| 8 | 02024 | Trương Thị Hà Trang | Nữ | 18/04/1997 |  |
| 9 | 02032 | Nguyễn Hữu Đại | Nam | 04/11/1991 |  |
| 10 | 02033 | Nguyễn Cảnh Thắng | Nam | 15/05/1989 |  |
| 11 | 02034 | Nguyễn Thu Hằng | Nữ | 02/11/1997 | Miễn ngoại ngữ |
| 12 | 02035 | Quách Công Hoàng | Nam | 15/01/1989 |  |
| 13 | 02036 | Vương Quang Huy | Nam | 26/10/1997 |  |
| 14 | 02037 | Nguyễn Đức Thắng | Nam | 13/09/1997 |  |
| 15 | 02038 | Vũ Minh Trung | Nam | 02/04/1997 |  |
| 16 | 02039 | Doãn Mạnh Duy | Nam | 07/05/1997 |  |
| 17 | 02040 | Trần Xuân Tuyến | Nam | 29/01/1997 | Miễn ngoại ngữ |
| 18 | 02041 | Nguyễn Tiến Đạt | Nam | 02/08/1995 |  |
| 19 | 02042 | Trần Minh Đức | Nam | 09/11/1997 | Miễn ngoại ngữ |
| 20 | 02043 | La Văn Năm | Nam | 27/01/1997 |  |
| *Danh sách này gồm 20 thí sinh./.* |

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**HỘI ĐỒNG TS SĐH NĂM 2019** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019**

**MÔN THI: CƠ SỞ**

Phòng thi số: **1/301-G2**

| **STT** | **SBD** | **Họ và tên** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02001 | Triệu Hoàng An | Nam | 10/12/1997 | Miễn ngoại ngữ |
| 2 | 02002 | Nguyễn Hoàng Anh | Nam | 20/10/1997 |  |
| 3 | 02003 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 23/03/1997 | Miễn ngoại ngữ |
| 4 | 02004 | Lã Đức Chính | Nam | 12/01/1995 | Miễn ngoại ngữ |
| 5 | 02005 | Trần Xuân Đạt | Nam | 05/10/1996 | Miễn ngoại ngữ |
| 6 | 02006 | Hoàng Minh Hiếu | Nam | 01/06/1992 |  |
| 7 | 02007 | Nguyễn Quang Minh | Nam | 15/04/1997 | Miễn ngoại ngữ |
| 8 | 02008 | Nguyễn Hữu Quang | Nam | 31/03/1997 |  |
| 9 | 02009 | Văn Đăng Sơn | Nam | 28/11/1990 |  |
| 10 | 02010 | Lương Thị Kim Thoa | Nữ | 06/03/1996 |  |
| 11 | 02011 | Nguyễn Đăng Thướng | Nam | 11/05/1988 |  |
| 12 | 02012 | Nguyễn Thị Thu Trang | Nữ | 01/02/1997 | Miễn ngoại ngữ |
| 13 | 02013 | Nguyễn Đình Tuân | Nam | 08/09/2019 | Miễn ngoại ngữ |
| 14 | 02014 | Nguyễn Hoàng Tuấn | Nam | 11/12/1985 |  |
| 15 | 02015 | Nguyễn Quang Huy | Nam | 08/04/1994 |  |
| 16 | 02016 | Nguyễn Trọng Sinh | Nam | 19/02/1987 |  |
| 17 | 02025 | Nguyễn Ngọc Đức | Nam | 06/06/1996 |  |
| 18 | 02026 | Đinh Thị Hòa | Nữ | 21/06/1996 |  |
| 19 | 02027 | Đoàn Thanh Hương | Nữ | 22/11/1996 |  |
| 20 | 02028 | Phan Thị May | Nữ | 13/09/1987 |  |
| 21 | 02029 | Nguyễn Khuyến | Nam | 14/04/1995 |  |
| 22 | 02030 | Trần Tuấn Minh | Nam | 07/12/1997 |  |
| 23 | 02031 | Nguyễn Công Thao | Nam | 06/08/1985 | Miễn ngoại ngữ |
| *Danh sách này gồm 23 thí sinh./.* |

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**HỘI ĐỒNG TS SĐH NĂM 2019** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019**

**MÔN THI: CƠ SỞ**

Phòng thi số: **2/304-G2**

| **STT** | **SBD** | **Họ và tên** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02017 | Đào Xuân Đông | Nam | 02/12/1997 |  |
| 2 | 02018 | Nguyễn Văn Hiệp | Nam | 10/05/1995 | Miễn ngoại ngữ |
| 3 | 02019 | Nguyễn Ngọc Hưng | Nam | 09/06/1983 | Miễn ngoại ngữ |
| 4 | 02020 | Đặng Tiến Long | Nam | 16/06/1995 | Miễn ngoại ngữ |
| 5 | 02021 | Đặng Thị Mến | Nữ | 07/11/1995 | Miễn ngoại ngữ |
| 6 | 02022 | Mai Thanh Minh | Nam | 12/04/1997 |  |
| 7 | 02023 | Phạm Văn Thanh | Nam | 31/08/1990 |  |
| 8 | 02024 | Trương Thị Hà Trang | Nữ | 18/04/1997 |  |
| 9 | 02032 | Nguyễn Hữu Đại | Nam | 04/11/1991 |  |
| 10 | 02033 | Nguyễn Cảnh Thắng | Nam | 15/05/1989 |  |
| 11 | 02034 | Nguyễn Thu Hằng | Nữ | 02/11/1997 | Miễn ngoại ngữ |
| 12 | 02035 | Quách Công Hoàng | Nam | 15/01/1989 |  |
| 13 | 02036 | Vương Quang Huy | Nam | 26/10/1997 |  |
| 14 | 02037 | Nguyễn Đức Thắng | Nam | 13/09/1997 |  |
| 15 | 02038 | Vũ Minh Trung | Nam | 02/04/1997 |  |
| 16 | 02039 | Doãn Mạnh Duy | Nam | 07/05/1997 |  |
| 17 | 02040 | Trần Xuân Tuyến | Nam | 29/01/1997 | Miễn ngoại ngữ |
| 18 | 02041 | Nguyễn Tiến Đạt | Nam | 02/08/1995 |  |
| 19 | 02042 | Trần Minh Đức | Nam | 09/11/1997 | Miễn ngoại ngữ |
| 20 | 02043 | La Văn Năm | Nam | 27/01/1997 |  |
| *Danh sách này gồm 20 thí sinh./.* |

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**HỘI ĐỒNG TS SĐH NĂM 2019** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019**

**MÔN THI: NGOẠI NGỮ**

Phòng thi số: **1/301-G2**

| **STT** | **SBD** | **Họ và tên** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02002 | Nguyễn Hoàng Anh | Nam | 20/10/1997 |  |
| 2 | 02006 | Hoàng Minh Hiếu | Nam | 01/06/1992 |  |
| 3 | 02008 | Nguyễn Hữu Quang | Nam | 31/03/1997 |  |
| 4 | 02009 | Văn Đăng Sơn | Nam | 28/11/1990 |  |
| 5 | 02010 | Lương Thị Kim Thoa | Nữ | 06/03/1996 |  |
| 6 | 02011 | Nguyễn Đăng Thướng | Nam | 11/05/1988 |  |
| 7 | 02014 | Nguyễn Hoàng Tuấn | Nam | 11/12/1985 |  |
| 8 | 02015 | Nguyễn Quang Huy | Nam | 08/04/1994 |  |
| 9 | 02016 | Nguyễn Trọng Sinh | Nam | 19/02/1987 |  |
| 10 | 02017 | Đào Xuân Đông | Nam | 02/12/1997 |  |
| 11 | 02022 | Mai Thanh Minh | Nam | 12/04/1997 |  |
| 12 | 02023 | Phạm Văn Thanh | Nam | 31/08/1990 |  |
| 13 | 02024 | Trương Thị Hà Trang | Nữ | 18/04/1997 |  |
| 14 | 02025 | Nguyễn Ngọc Đức | Nam | 06/06/1996 |  |
| 15 | 02026 | Đinh Thị Hòa | Nữ | 21/06/1996 |  |
| 16 | 02027 | Đoàn Thanh Hương | Nữ | 22/11/1996 |  |
| 17 | 02028 | Phan Thị May | Nữ | 13/09/1987 |  |
| 18 | 02029 | Nguyễn Khuyến | Nam | 14/04/1995 |  |
| 19 | 02030 | Trần Tuấn Minh | Nam | 07/12/1997 |  |
| 20 | 02032 | Nguyễn Hữu Đại | Nam | 04/11/1991 |  |
| 21 | 02033 | Nguyễn Cảnh Thắng | Nam | 15/05/1989 |  |
| 22 | 02035 | Quách Công Hoàng | Nam | 15/01/1989 |  |
| 23 | 02036 | Vương Quang Huy | Nam | 26/10/1997 |  |
| 24 | 02037 | Nguyễn Đức Thắng | Nam | 13/09/1997 |  |
| 25 | 02038 | Vũ Minh Trung | Nam | 02/04/1997 |  |
| 26 | 02039 | Doãn Mạnh Duy | Nam | 07/05/1997 |  |
| 27 | 02041 | Nguyễn Tiến Đạt | Nam | 02/08/1995 |  |
| 28 | 02043 | La Văn Năm | Nam | 27/01/1997 |  |
| *Danh sách này gồm 28 thí sinh./.* |