|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐH KTCN**KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ & MĐL** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và** | **tên** | **Ngày tháng năm sinh** | **Ngành** | **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | K155520103133 | NguyÔn V¨n | T­ư | 03/08/97 | Kü thuËt c¬ khÝ | Cơ khí động lực |  |
| 2 | K155520103125 | §ç Kh¾c | Thanh | 28/04/97 | Kü thuËt c¬ khÝ | Cơ khí động lực |  |
| 3 | K155520103102 | NguyÔn V¨n | Huúnh | 02/07/97 | Kü thuËt c¬ khÝ | Cơ khí động lực |  |
| 4 | K155520103100 | Hoµng V¨n | Hư­ng | 06/09/97 | Kü thuËt c¬ khÝ | Cơ khí động lực |  |
| 5 | K155520103170 | Vi Minh | Hïng | 25/02/97 | Kü thuËt c¬ khÝ | Cơ khí động lực |  |
| 6 | K155520103266 | T¹ H÷u | Thµnh | 27/05/97 | Kü thuËt c¬ khÝ | Cơ khí động lực |  |
| 7 | K155520103241 | NguyÔn §×nh | H­ưng | 11/04/97 | Kü thuËt c¬ khÝ | Cơ khí động lực |  |
| 8 | K155520103217 | D­ương V¨n | ChuÈn | 24/12/97 | Kü thuËt c¬ khÝ | Cơ khí động lực |  |
| 9 | K155520103334 | NguyÔn B¸ | QuyÕt | 01/05/95 | Kü thuËt c¬ khÝ | Cơ khí động lực |  |
| 10 | K155520103294 | NguyÔn Thµnh | §¹t | 24/01/97 | Kü thuËt c¬ khÝ | Cơ khí động lực |  |
| 11 | K155520103290 | NguyÔn Th¹c | C«ng | 26/03/97 | Kü thuËt c¬ khÝ | Cơ khí động lực |  |
| 12 | K155520103285 | TrÇn TuÊn | Anh | 24/11/97 | Kü thuËt c¬ khÝ | Cơ khí động lực |  |
| 13 | K165520103096 | L­ương V¨n | Lu©n | 14/09/98 | Kü thuËt c¬ khÝ | Cơ khí động lực |  |
| 14 | K165520103089 | Bïi Quang | Huy | 30/11/98 | Kü thuËt c¬ khÝ | Cơ khí động lực |  |
| 15 | K165520103176 | NguyÔn Anh | Th¾ng | 05/07/98 | Kü thuËt c¬ khÝ | Cơ khí động lực |  |
| 15 | K165520103233 | TrÇn §øc | QuyÕt | 21/03/98 | Kü thuËt c¬ khÝ | Cơ khí động lực |  |

**DANH SÁCH PHÂN CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC: SINH VIÊN K51+ K52**

|  |  |
| --- | --- |
| **Người lập****Bùi Văn Cường** | *Thái Nguyên 28 tháng 03 năm 2018***Trưởng Khoa****TS. Lê Văn Quỳnh** |