Trường Đại học Hà Nội

Khoa tiếng Tây Ban Nha

DANH SÁCH SINH VIÊN THI HẾT MÔN THT 1C1

KHÓA 2018 – 2022 ( Ngày thi 26/06/2020) Phòng 608 nhà C

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mã SV | Họ và tên | Ngày sinh | Ký tên | Ghi chú |
| 1 | 1807080001 | Dương Phương Anh | 03/09/2000 |  |  |
| 2 | 1807080003 | Đỗ Vân Anh | 21/03/2000 |  |  |
| 3 | 1807080004 | Lê Ngọc Tú Anh | 27/01/2000 |  |  |
| 4 | 1807080006 | Ngô Thị Quỳnh Anh | 31/08/2000 |  |  |
| 5 | 1807080007 | Nguyễn Ngọc Anh | 11/01/2000 |  |  |
| 6 | 1807080009 | Nguyễn Thị Phương Anh | 30/12/2000 |  |  |
| 7 | 1807080010 | Phạm Mai Anh | 17/02/2000 |  |  |
| 8 | 1807080011 | Trần Nam Anh | 04/04/2000 |  |  |
| 9 | 1807080013 | Nghiêm Linh Chi | 30/04/2000 |  |  |
| 10 | 1807080014 | Nguyễn Bùi Bảo Chi | 10/09/2000 |  |  |
| 11 | 1807080015 | Nguyễn Ngọc Minh Chi | 20/09/2000 |  |  |
| 12 | 1807080016 | Đinh Thị Kim Dung | 29/05/2000 |  |  |
| 13 | 1807080017 | Đỗ Anh Duy | 29/11/2000 |  |  |
| 14 | 1807080018 | Triệu Kỳ Đan | 28/03/2000 |  |  |
| 15 | 1807080019 | Dương Trí Đức | 26/08/2000 |  |  |
| 16 | 1807080020 | Nguyễn Hương Giang | 29/01/2000 |  |  |
| 17 | 1807080021 | Đào Thị Thu Hà | 30/10/2000 |  |  |
| 18 | 1807080022 | Nguyễn Thị Minh Hà | 18/06/2000 |  |  |
| 19 | 1807080023 | Trần Minh Hạnh | 24/03/2000 |  |  |
| 20 | 1807080024 | Ngô Quang Hiếu | 27/02/2000 |  |  |
| 21 | 1807080025 | Nguyễn Thanh Hoa | 01/07/2000 |  |  |
| 22 | 1807080026 | Lưu Nhật Hoàng | 10/10/2000 |  |  |
| 23 | 1807080027 | Lù Thị Phượng Hồng | 20/11/2000 |  |  |
| 24 | 1807080028 | Đặng Văn Tuấn Hùng | 06/08/2000 |  |  |
| 25 | 1807080029 | Ngô Ngọc Huyền | 18/12/2000 |  |  |
| 26 | 1807080031 | Phạm Thanh Huyền | 02/01/2000 |  |  |
| 27 | 1807080032 | Nguyễn Thị Thu Hương | 01/11/2000 |  |  |
| 28 | 1807080033 | Nguyễn Tài Kiên | 02/12/2000 |  |  |
| 29 | 1807080034 | Phạm Vân Khanh | 09/12/2000 |  |  |
| 30 | 1807080035 | Nguyễn Chi Lan | 23/12/2000 |  |  |
| 31 | 1807080036 | Nguyễn Thị Lan | 31/08/2000 |  |  |
| 32 | 1807080037 | Lương Bích Khánh Linh | 29/09/2000 |  |  |
| 33 | 1807080038 | Phạm Khánh Linh | 30/06/2000 |  |  |
| 34 | 1807080091 | Dương Duy Long | 12/02/2000 |  |  |
| 35 | 1807080039 | Trần Ngọc Mai | 20/09/2000 |  |  |
| 36 | 1807080041 | Nguyễn Tuyết Minh | 22/11/2000 |  |  |
| 37 | 1807080042 | Phạm Ngọc Minh | 22/07/2000 |  |  |
| 38 | 1807080043 | Nguyễn Phạm Quỳnh My | 17/02/2000 |  |  |

Danh sách có………………. sinh viên Vắng ………………. sinh viên

Cán bộ coi thi thứ 1 Cán bộ coi thi thứ 2

( Ký và ghi rõ họ tên) ( Ký và ghi rõ họ tên)

Trường Đại học Hà Nội

Khoa tiếng Tây Ban Nha

DANH SÁCH SINH VIÊN THI HẾT MÔN THT 1C1

KHÓA 2018 – 2022 ( Ngày thi 26/06 /2020) Phòng 712 nhà C

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mã SV | Họ và tên | Ngày sinh | Ký tên | Ghi chú |
| 1 | 1807080092 | Nguyễn Hoàng Nam | 11/12/2000 |  |  |
| 2 | 1807080046 | Phan Thị Nga | 12/07/2000 |  |  |
| 3 | 1807080047 | Đào Hồng Ngọc | 25/08/2000 |  |  |
| 4 | 1807080048 | Hoàng Bảo Ngọc | 18/04/2000 |  |  |
| 5 | 1807080050 | Bùi Bảo Nhi | 15/05/2000 |  |  |
| 6 | 1807080051 | Lâm Trang Nhung | 11/01/2000 |  |  |
| 7 | 1807080052 | Phạm Thị Nhung | 19/10/2000 |  |  |
| 8 | 1807080053 | Vũ Hồng Nhung | 17/02/2000 |  |  |
| 9 | 1807080054 | Nguyễn Thị Quỳnh Oanh | 28/09/2000 |  |  |
| 10 | 1807080055 | Nguyễn Gia Phong | 10/01/2000 |  |  |
| 11 | 1807080056 | Phạm Thị Phúc | 20/05/2000 |  |  |
| 12 | 1807080057 | Nông Thị Quỳnh Phương | 06/04/2000 |  |  |
| 13 | 1807080058 | Nguyễn Minh Phương | 28/01/2000 |  |  |
| 14 | 1807080059 | Trần Anh Quốc | 15/04/2000 |  |  |
| 15 | 1807080060 | Trương Thị Quỳnh | 21/02/2000 |  |  |
| 16 | 1807080062 | Nguyễn Thị Ngọc Tú | 27/04/2000 |  |  |
| 17 | 1807080063 | Đào Trọng Tùng | 29/05/2000 |  |  |
| 18 | 1807080064 | Phan Lan Tường | 01/01/2000 |  | KĐĐK |
| 19 | 1807080065 | Nguyễn Anh Thái | 01/03/2000 |  |  |
| 20 | 1807080066 | Ngô Thị Phương Thanh | 03/06/2000 |  |  |
| 21 | 1807080067 | Nguyễn Thị Phương Thanh | 25/03/2000 |  |  |
| 22 | 1807080068 | Bùi Thị Phương Thảo | 11/12/2000 |  |  |
| 23 | 1807080069 | Cao Ngọc Thu Thảo | 05/01/2000 |  |  |
| 24 | 1807080070 | Lê Thị Phương Thảo | 19/10/2000 |  |  |
| 25 | 1807080072 | Hoàng Khắc Thuận | 02/01/2000 |  |  |
| 26 | 1807080073 | Nguyễn Anh Thư | 09/12/2000 |  |  |
| 27 | 1807080075 | Trần Thị Tâm Thư | 14/12/2000 |  |  |
| 28 | 1807080076 | Lê Thị Thu Trang | 04/02/2000 |  |  |
| 29 | 1807080077 | Nguyễn Thùy Trang | 20/02/2000 |  |  |
| 30 | 1807080078 | Phan Thị Thanh Trang | 16/12/2000 |  |  |
| 31 | 1807080079 | Trần Kim Trang | 24/10/2000 |  | KĐĐK |
| 32 | 1807080080 | Trần Thị Huyền Trang | 28/07/2000 |  |  |
| 33 | 1807080081 | Trương Kiều Trang | 29/06/2000 |  |  |
| 34 | 1807080084 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 17/08/2000 |  | KĐĐK |
| 35 | 1807080085 | Nguyễn Thị Thảo Vân | 04/08/2000 |  |  |
| 36 | 1807080086 | Nguyễn Thủy Vân | 20/12/2000 |  |  |
| 37 | 1807080087 | Đỗ Thị Việt | 22/09/2000 |  |  |
| 38 | 1807080090 | Vương Thị Hải Yến | 02/10/2000 |  |  |
| 39 | 1707080037 | Nguyễn Thủy Hương | 15/12/1999 |  | KĐĐK |
| 40 | 1707080055 | Ngô Ánh Ngọc | 31/03/1999 |  |  |
| 41 | 1707080079 | Trần Linh Trang | 13/02/1999 |  |  |

Danh sách có………………. sinh viên Vắng ………………. sinh viên

Cán bộ coi thi thứ 1 Cán bộ coi thi thứ 2

( Ký và ghi rõ họ tên) ( Ký và ghi rõ họ tên)