**LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP NGHỀ BẬC CAO HỌC – QUÝ IV NĂM 2024**

**Thời gian: ngày 29/12/2024 (sáng: 8h00, chiều: 14h00); Địa điểm: Giảng đường G4 và Phòng chuyên đề Khoa Kinh tế- tầng 6 nhà Đa năng**

| **STT** | **MSHV** | **HỌ TÊN** | **Lớp** | **CBHD** | **Hội đồng** | **Phòng** | **Thời gian** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65CH071 | Nguyễn Kim Long | QTKD2023 | PGS.TS. Hồ Huy Tựu | Hội đồng 1 | P.Cđề | 8h00 |
| 2 | 65CH188 | Đỗ Tiến Luận | QTKD2023 | PGS.TS. Hồ Huy Tựu |
| 3 | 65CH190 | Nguyễn Hoàng Ngân | QTKD2023 | PGS.TS. Hồ Huy Tựu |
| 4 | 65CH196 | Nguyễn Hoài Quyên | QTKD2023 | PGS.TS. Hồ Huy Tựu |
| 5 | 65CH197 | Nguyễn Phú Thiện | QTKD2023 | PGS.TS. Hồ Huy Tựu |
| 6 | 65CH219 | Hoàng Hải Yến | QTKD2023 | PGS.TS. Hồ Huy Tựu |
| 7 | 65CH051 | Vũ Đăng Trường An | QLKT2023 | PGS.TS. Hồ Huy Tựu |
| 8 | 65CH183 | Vũ Minh Hiếu | QTKD2023 | PGS.TS. Lê Kim Long | Hội đồng 2 | G4.01 | 8h00 |
| 9 | 65CH187 | Hồ Thị Diễm Kiều | QTKD2023 | PGS.TS. Lê Kim Long |
| 10 | 64CH165 | Dương Viết Hoàng | QTKD2023-1 | PGS.TS. Lê Kim Long |
| 11 | 65CH068 | Đinh Xuân Hùng | QTKD2023-1 | PGS.TS. Lê Kim Long |
| 12 | 65CH009 | Nguyễn Thị Thu Huyên | QTKD2023-1 | PGS.TS. Lê Kim Long |
| 13 | 65CH102 | Phạm Văn Nhất | QTKD2023-1 | PGS.TS. Lê Kim Long |
| 14 | 63DT07 | Nguyễn Thị Hoài | CHQLKT2021-2 | PGS.TS. Lê Kim Long |
| 15 | 65CH184 | Lý Dương Hồng | QTKD2023 | PGS.TS. Nguyễn Hữu Khôi | Hội đồng 3 | G4.02 | 8h00 |
| 16 | 65CH202 | Nguyễn Thái Lam Viên | QTKD2023 | PGS.TS. Nguyễn Hữu Khôi |
| 17 | 65CH065 | Võ Minh Đức Đạt | QTKD2023 | TS. Nguyễn Thu Thủy |
| 18 | 65CH070 | Lê Ngọc Khuyên | QTKD2023 | TS. Nguyễn Thu Thủy |
| 19 | 65CH074 | Phạm Vinh Quân | QTKD2023 | TS. Nguyễn Thu Thủy |
| 20 | 65CH093 | Hồ Thị Tiên Dung | QTKD2023-1 | TS. Nguyễn Thị Nga |
| 21 | 65CH091 | Đỗ Tấn Phong | QTKD2023-1 | TS. Nguyễn Thị Nga |
| 22 | 65CH055 | Nguyễn Tuấn Ngọc | QLKT2023 | TS. Nguyễn Thị Nga |
| 23 | 65CH185 | Đinh Thanh Huy | QTKD2023 | PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm Anh | Hội đồng 4 | G4.03 | 8h00 |
| 24 | 65CH191 | Nguyễn Thị Hoàng Ngân | QTKD2023 | PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm Anh |
| 25 | 65CH201 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | QTKD2023 | PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm Anh |
| 26 | 65CH181 | Nguyễn Lê Ngọc Duyên | QLKT2023 | PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm Anh |
| 27 | 65CH157 | Trần Thị Phương Liên | QLKT2023 | PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm Anh |
| 28 | 65CH056 | Huỳnh Thị Thảo Nguyên | QLKT2023 | PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm Anh |
| 29 | 65CH162 | Nguyễn Thị Ngọc Thảo | QLKT2023 | PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm Anh |
| 30 | 65CH194 | Phan Ngọc Minh Phương | QTKD2023 | TS. Nguyễn Thị Hồng Đào | Hội đồng 5 | G4.04 | 8h00 |
| 31 | 65CH195 | Nguyễn Bích Phượng | QTKD2023 | TS. Nguyễn Thị Hồng Đào |
| 32 | 65CH189 | Nguyễn Tâm Minh | QLKT2023 | PGS.TS. Quách Thị Khánh Ngọc |
| 33 | 65CH159 | Đỗ Trung Nghĩa | QLKT2023 | PGS.TS. Quách Thị Khánh Ngọc |
| 34 | 65CH163 | Lương Thị Huyền Thoại | QLKT2023 | PGS.TS. Quách Thị Khánh Ngọc |
| 35 | 65CH164 | Huỳnh Quốc Việt | QLKT2023 | PGS.TS. Quách Thị Khánh Ngọc |
| 36 | 65CH156 | Nguyễn Ngọc Hưng | QLKT2023 | TS. Nguyễn Thị Hồng Đào |
| 37 | 65CH057 | Nguyễn Thị Lam Quỳnh | QLKT2023 | TS. Nguyễn Thị Hồng Đào |
| 38 | 65CH180 | Nguyễn Hoàng Bảo Duy | QTKD2023 | TS. Nguyễn Ngọc Duy | Hội đồng 6 | G4.05 | 8h00 |
| 39 | 65CH069 | Phạm Mạnh Hùng | QTKD2023 | TS. Nguyễn Ngọc Duy |
| 40 | 65CH192 | Trần Ngọc Huyền Nhi | QTKD2023 | TS. Nguyễn Ngọc Duy |
| 41 | 65CH075 | Võ Tuyết Sương | QTKD2023 | TS. Nguyễn Ngọc Duy |
| 42 | 65CH153 | Ngô Sơn Hải | QLKT2023 | TS. Nguyễn Ngọc Duy |
| 43 | 65CH154 | Lý Minh Hiếu | QLKT2023 | TS. Nguyễn Ngọc Duy |
| 44 | 65CH214 | Nguyễn Lê Kỳ Thịnh | QLKT2023 | TS. Nguyễn Ngọc Duy |
| 45 | 64CH155 | Hồ Sĩ Định | QLKT2023 -1 | TS. Nguyễn Ngọc Duy |
| 46 | 65CH209 | Đoàn Thị Tô Huỳnh | QLKT2023 | TS. Bùi Bích Xuân | Hội đồng 7 | G4.01 | 14h00 |
| 47 | 65CH132 | Lê Thị Thu Hiền | KTPT2023 | TS. Bùi Bích Xuân |
| 48 | 65CH138 | Nguyễn Lê Quách Tĩnh | KTPT2023 | TS. Bùi Bích Xuân |
| 49 | 65CH134 | Phạm Tấn Hiệu | KTPT2023 | TS. Nguyễn Thị Hải Anh |
| 50 | 65CH208 | Lê Văn Bình | KTPT2023 | TS. Nguyễn Thị Hải Anh |
| 51 | 65CH133 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | KTPT2023 | TS. Trương Ngọc Phong |
| 52 | 65CH135 | Vũ Tấn Kiệt | KTPT2023 | TS. Trương Ngọc Phong |
| 53 | 65CH155 | Trần Ngọc Hòa | QLKT2023 | TS. Cao Thị Hồng Nga | Hội đồng 8 | G4.02 | 14h00 |
| 54 | 65CH213 | Nguyễn Thị Thùy Dương | QLKT2023 | TS. Phạm Thành Thái |
| 55 | 65CH158 | Nguyễn Thị My | QLKT2023 | TS. Phạm Thành Thái |
| 56 | 65CH215 | Nguyễn Thị Hồng | KTPT2023 | TS. Cao Thị Hồng Nga |
| 57 | 65CH137 | Lý Phương Tài | KTPT2023 | TS. Phạm Thành Thái |
| 58 | 65CH140 | Mai Văn Vương | KTPT2023 | TS. Phạm Thành Thái |
| 59 | 65CH200 | Huỳnh Thị Bảo Trân | KTPT2023 | TS. Phạm Thành Thái |
| 60 | 65CH207 | Phạm Thị Hồng Lệ | KTPT2023 | TS. Phạm Thành Thái |
| 61 | 65CH186 | Đỗ Thị Thu Huyền | QTKD2023 | TS. Phạm Thế Anh | Hội đồng 9 | G4.03 | 14h00 |
| 62 | 65CH037 | Mai Thuỳ Linh | QTKD2023 | TS. Phạm Thế Anh |
| 63 | 65CH077 | Trần Ngọc Thắng | QTKD2023 | TS. Phạm Thế Anh |
| 64 | 65CH067 | Đàm Quang Hòa | QTKD2023-1 | TS. Phạm Thế Anh |
| 65 | 65CH127 | Nguyễn Hoàng Thảo Nhi | QLKT2023 | TS. Phan Thị Xuân Hương |
| 66 | 65CH161 | Nguyễn Huỳnh Trúc Quyên | QLKT2023 | TS. Phan Thị Xuân Hương |
| 67 | 63DT03 | Nguyễn Thị Cẩm Giang Giang | CHQLKT2021-2 | TS. Phan Thị Xuân Hương |
| 68 | 65CH218 | Huỳnh Thị Mỹ Duyên | QLKT2023 | TS. Phạm Thế Anh |
| 69 | 65CH053 | Trần Thị Mai | QLKT2023 | TS. Phạm Thế Anh |
| 70 | 65CH050 | Đỗ Xuân Quý | QTKD2023 | TS. Võ Văn Diễn | Hội đồng 10 | G4.04 | 14h00 |
| 71 | 65CH203 | Nguyễn Viết Nguyên Vũ | QTKD2023 | TS. Võ Văn Diễn |
| 72 | 65CH073 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | QTKD2023-1 | TS. Võ Văn Diễn |
| 73 | 65CH094 | Nguyễn Huỳnh Mỹ Tiên | QTKD2023-1 | TS. Võ Văn Diễn |
| 74 | 63DT09 | Nguyễn Trúc Ly | CHQLKT2021-2 | TS. Võ Văn Diễn |
| 75 | 65CH052 | Nguyễn Thị Linh | QLKT2023 | PGS.TS. Phạm Hồng Mạnh |
| 76 | 65CH054 | Lê Công Minh | QLKT2023 | PGS.TS. Phạm Hồng Mạnh |
| 77 | 65CH062 | Phan Ngọc Anh | QTKD2023 | TS. Lê Thị Thanh Ngân | Hội đồng 11 | G4.05 | 14h00 |
| 78 | 65CH193 | Trần Thị Lệ Phương | QTKD2023 | TS. Hà Việt Hùng |
| 79 | 65CH198 | Nguyễn Anh Thức | QTKD2023 | TS. Hà Việt Hùng |
| 80 | 65CH080 | Nguyễn Viết Minh Tùng | QTKD2023 | TS. Hà Việt Hùng |
| 81 | 65CH092 | Lê Thị Thảo My | QTKD2023-1 | TS. Hà Việt Hùng |
| 82 | 65CH101 | Huỳnh Nhật Phong | QTKD2023-1 | TS. Hà Việt Hùng |
| 83 | 65CH078 | Nguyễn Đắc Thịnh | QTKD2023-1 | TS. Hà Việt Hùng |
| 84 | 65CH066 | Nguyễn Thị Ánh Duyên | QTKD2023 | TS. Trần Thị Ái Cẩm | Hội đồng 12 | P.Cđề | 14h00 |
| 85 | 65CH079 | Nguyễn Thu Trang | QTKD2023 | TS. Trần Thị Ái Cẩm |
| 86 | 65CH008 | Ngô Đình Duy | QTKD2023-1 | TS. Trần Thị Ái Cẩm |
| 87 | 65CH010 | Đặng Nhất Trí | QTKD2023-1 | TS. Trần Thị Ái Cẩm |
| 88 | 65CH206 | Hồ Thị Xuân Hạnh | QLKT2023 | TS. Nguyễn Văn Ngọc |
| 89 | 65CH059 | Trần Thị Phương Thảo | QLKT2023 | TS. Nguyễn Văn Ngọc |
| 90 | 65CH106 | Nguyễn Thị Minh Thu | QLKT2023 | TS. Nguyễn Văn Ngọc |
| 91 | 65CH061 | Cao Như Ý | QLKT2023 | TS. Nguyễn Văn Ngọc |