|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌCTÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI**HĐT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC**

 *(Ban hành kèm theo quyết định số ngày tháng 6 )*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSV** | **Họ và**  | **Tên** | **Lớp** | **Ngày sinh** | **Giới tính** | **Nơi sinh** |
| 1 | 1611101426 | Nguyễn Ngọc | Anh | ĐH6QM3 | 14/01/1993 | Nam | Hà Tây |
| 2 | 1611111994 | Mai Hoàng | Anh | ĐH6QĐ6 | 16/12/1998 | Nữ | Hà Nội |
| 3 | 1611011528 | Trần Thị Kiều | Anh | ĐH6KN | 08/01/1998 | Nữ | Quảng Bình |
| 4 | 1611090394 | Mai Tuấn | Anh | ĐH6TĐ | 24/03/1998 | Nam | Hà Giang |
| 5 | 1611031644 | Đoàn Thị Lan | Anh | ĐH6T | 07/11/1998 | Nữ | Nam Định |
| 6 | 1811180971 | Nguyễn Thị Mai | Anh | ĐH8QTKD | 19/11/2000 | Nữ | Thanh Hóa |
| 7 | 1611111692 | Trần Thị Vân | Anh | ĐH6QĐ5 | 30/09/1998 | Nữ | Nam Định |
| 8 | 1611070717 | Nguyễn Vân | Anh | ĐH6M1 | 29/12/1998 | Nữ | Hải Phòng |
| 9 | 1611071467 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | ĐH6M3 | 20/04/1998 | Nữ | Thanh Hóa |
| 10 | 1611100650 | Lê Thị Mai | Anh | ĐH6QM2 | 17/09/1998 | Nữ | Yên Bái |
| 11 | 1611040722 | Phạm Nhật | Anh | ĐH6BK | 18/05/1997 | Nữ | Hải Phòng |
| 12 | 1611160602 | Nguyễn Thị Kim | Anh | ĐH6TNN2 | 14/12/1998 | Nữ | Nam Định |
| 13 | 1711011381 | Phạm Thị Vân | Anh | ĐH7KE7 | 06/10/1999 | Nữ | Thái Bình |
| 14 | 1611111424 | Hoàng Thị Ngọc | Ánh | ĐH6QĐ5 | 20/01/1998 | Nữ | Bắc Giang |
| 15 | 1611100907 | Lâm Thị Ngọc | Ánh | ĐH6QM2 | 07/12/1998 | Nữ | Thanh Hóa |
| 16 | 1611111630 | Nguyễn Việt | Cường | ĐH6QĐ5 | 19/08/1998 | Nam | Thái Bình |
| 17 | 1611070415 | Hoàng Minh | Châu | ĐH6M1 | 13/08/1998 | Nữ | Quảng Ninh |
| 18 | 1611011106 | Vũ Linh | Chi | ĐH6KN | 09/07/1998 | Nữ | Thanh Hóa |
| 19 | 1711090546 | Nguyễn Văn | Chung | ĐH7TĐ | 05/11/1999 | Nam | Hòa Bình |
| 20 | 1611111591 | Lò Bích | Diệp | ĐH6QĐ5 | 03/12/1998 | Nữ | Sơn La |
| 21 | 1611011022 | Trần Thị Thanh | Diệu | ĐH6KE5 | 13/02/1998 | Nữ | Nam Định |
| 22 | 1611010898 | Trịnh Thị | Dung | ĐH6KE1 | 25/03/1998 | Nữ | Thanh Hóa |
| 23 | 1611011342 | Nguyễn Trần Trung | Dũng | ĐH6KN | 24/02/1998 | Nam | Hà Nội |
| 24 | 1611070700 | Phạm Trung | Dũng | ĐH6M3 | 17/07/1997 | Nam | Hà Tây |
| 25 | 1711080083 | Thạch Hồng | Duy | ĐH7KĐ | 08/05/1999 | Nam | Hà Nội |
| 26 | 1511101034 | Ngô Thị | Duyên | ĐH5QM3 | 12/02/1997 | Nữ | Hà Nội |
| 27 | 1611071178 | Trần Thùy | Dương | ĐH6M2 | 05/06/1998 | Nữ | Hà Tây |
| 28 | 1711070959 | Nguyễn Tùng | Dương | ĐH7M1 | 18/12/1999 | Nam | Phú thọ |
| 29 | 1611070858 | Hà Đình | Đại | ĐH6M3 | 25/10/1998 | Nam | Hà Tây |
| 30 | 1611070191 | Hà Quang | Đạo | ĐH6M1 | 29/09/1998 | Nam | Hà Nội |
| 31 | 1711080010 | Hoàng Tiến | Đạt | ĐH7KĐ | 03/02/1999 | Nam | Lạng Sơn |
| 32 | 1611111491 | Nguyễn Trần Minh | Đức | ĐH6QĐ5 | 21/11/1998 | Nam | Hà Nội |
| 33 | 1611140319 | Nguyễn Công | Đức | ĐH6QTDL1 | 24/07/1998 | Nam | Quảng Ninh |
| 34 | 1411040028 | Nguyễn Hữu | Đức | ĐH4BK | 25/07/1996 | Nam |  Nghệ An |
| 35 | 1611111201 | Nguyễn Như | Đức | ĐH6QĐ4 | 26/02/1998 | Nam | Hà Tây |
| 36 | 1611111469 | Nguyễn Thị Trà | Giang | ĐH6QĐ4 | 02/09/1998 | Nữ | Hà Tĩnh |
| 37 | 1611010922 | Phùng Thị Trà | Giang | ĐH6KE5 | 14/06/1998 | Nữ | Thanh Hóa |
| 38 | 1711110127 | Trần Dương Ngọc | Giang | ĐH7QĐ1 | 14/03/1999 | Nam | Nam Định |
| 39 | 1711070892 | Đào Việt | Hà | ĐH7M1 | 15/01/1999 | Nữ | Thái Bình |
| 40 | 1711011355 | Lý Thanh | Hải | ĐH7KE7 | 17/08/1999 | Nam | Hà Nội |
| 41 | 1611111004 | Phí Mạnh | Hanh | ĐH6QĐ3 | 04/11/1998 | Nam | Hà Tây |
| 42 | 1611141774 | Vương Hồng | Hạnh | ĐH6QTDL2 | 01/04/1998 | Nữ | Hà Nội |
| 43 | 1611070483 | Lê Thị | Hạnh | ĐH6M1 | 20/06/1998 | Nữ | Nam Định |
| 44 | 1611010679 | Vũ Thị Thanh | Hằng | ĐH6KE1 | 30/03/1998 | Nữ | Phú Thọ |
| 45 | 1611100637 | Ngô Thị Thu | Hiền | ĐH6QM2 | 22/12/1998 | Nữ | Yên Bái |
| 46 | 1611051838 | Phạm Thị | Hiền | ĐH6KB | 24/08/1998 | Nữ | Thanh Hóa |
| 47 | 1611100183 | Đoàn Minh | Hiếu | ĐH6QM1 | 19/01/1998 | Nam | Hà Nội |
| 48 | 1711081521 | Nguyễn Minh | Hiếu | ĐH7KĐ | 28/05/1998 | Nam | hải Dương |
| 49 | 1611101613 | Phạm Trung | Hiếu | ĐH6QM3 | 01/12/1998 | Nam | Hải Phòng |
| 50 | 1511071062 | Bùi Trung | Hiếu | ĐH6M3 | 02/04/1997 | Nam | Quảng Ninh |
| 51 | 1711070921 | Bùi Thanh | Hoa | ĐH7M1 | 16/02/1999 | Nữ | Hòa Bình |
| 52 | 1611011017 | Đinh Thị Thanh | Hoa | ĐH6KE5 | 16/06/1998 | Nữ | Lào Cai |
| 53 | 1611070387 | Ngô Thị Diệu | Hoa | ĐH6M1 | 30/09/1998 | Nữ | Nam Định |
| 54 | 1611041116 | Đoàn Thị | Hoài | ĐH6BK | 29/05/1998 | Nữ | Bắc Ninh |
| 55 | 1611011009 | Vũ Thị | Hoài | ĐH6KE5 | 28/10/1998 | Nữ | Thái Bình |
| 56 | 1511132323 | Lê Thị Thu | Hoài | ĐH5KTTN2 | 07/04/1997 | Nữ | Yên Bái |
| 57 | 1711080426 | Nông Văn | Hoàng | ĐH7KĐ | 23/09/1998 | Nam | Yên Bái |
| 58 | 1611100649 | Nguyễn Thị Thu | Hồng | ĐH6QM2 | 06/02/1998 | Nữ | Liên Bang Nga |
| 59 | 1611111291 | Phùng Gia | Huy | ĐH6QĐ4 | 15/03/1998 | Nam | Quảng Ninh |
| 60 | 1611071453 | Doãn Quang | Huy | ĐH6M1 | 29/04/1997 | Nam | Hà Tây |
| 61 | 1611071786 | Vũ Mai | Huyền | ĐH6M3 | 17/02/1997 | Nữ | Bắc Kạn |
| 62 | 1511110196 | Vũ Thị Thanh | Huyền | ĐH5QĐ3 | 29/08/1997 | Nữ | Quảng Ninh |
| 63 | 1711100715 | Lã Xuân | Hưng | ĐH7QM2 | 21/07/1999 | Nam | Quảng Ninh |
| 64 | 1611010192 | Trần Khánh | Hương | ĐH6KE1 | 26/06/1998 | Nữ | Hải Dương |
| 65 | 1711111429 | Vũ Mai | Hương | ĐH7QĐ1 | 30/05/1999 | Nữ | Hà Nội |
| 66 | 1611071163 | Vương Thị | Hường | ĐH6M2 | 12/11/1998 | Nữ | Hà Tây |
| 67 | 1611111605 | Hoàng Trung | Kiên | ĐH6QĐ5 | 05/01/1998 | Nam | Thanh Hóa |
| 68 | 1811110267 | Trần Quốc | Khánh | ĐH8QĐ1 | 01/03/2000 | Nam | Hà Nội |
| 69 | 1611111367 | Nguyễn Duy | Khánh | ĐH6QĐ4 | 04/10/1995 | Nam | Thái Bình |
| 70 | 1611111670 | Nguyễn Đức | Khánh | ĐH6QĐ1 | 17/04/1995 | Nam | Hà Nội |
| 71 | 1611070449 | Hoàng Bá | Khánh | ĐH6M2 | 31/01/1998 | Nam | Thái Bình |
| 72 | 1611111929 | Nguyễn Ngọc | Khánh | ĐH6QĐ3 | 01/09/1998 | Nam | Thanh Hóa |
| 73 | 1711110174 | Ngô Ngọc | Khánh | ĐH7QĐ1 | 24/06/1999 | Nam | Nam Định |
| 74 | 1611070506 | Phùng Gia | Khiêm | ĐH6M2 | 28/05/1998 | Nam | Quảng Ninh |
| 75 | 1611141033 | Nguyễn Nhật | Khoa | ĐH6QTDL3 | 22/01/1998 | Nam | Hà Nội |
| 76 | 1511130304 | Nguyễn Phương | Lam | ĐH5KTTN2 | 05/01/1997 | Nữ | Vĩnh Phú |
| 77 | 1711070762 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | ĐH7M1 | 16/05/1999 | Nữ | Bắc Giang |
| 78 | 1611100953 | Tạ Ngọc | Lan | ĐH6QM4 | 08/02/1998 | Nữ | Hà Nội |
| 79 | 1611111449 | Lê Ngọc | Lâm | ĐH6QĐ5 | 07/05/1998 | Nam | Nam Định |
| 80 | 1511012430 | Lê Duy | Lâm | ĐH5KE4 | 17/02/1996 | Nam | Hà Tây |
| 81 | 1611070049 | Trần Nhật | Lệ | ĐH6M1 | 12/09/1998 | Nữ | Hưng Yên |
| 82 | 1611111242 | Đậu Thị | Linh | ĐH6QĐ4 | 07/08/1998 | Nữ | Nghệ An |
| 83 | 1611031813 | Lê Thị | Linh | ĐH6T | 23/11/1993 | Nữ | Thanh Hóa |
| 84 | 1811171242 | Nguyễn Thảo | Linh | ĐH8L | 16/05/2000 | Nữ | Hà Nội |
| 85 | 1511100957 | Trịnh Việt | Linh | ĐH5QM3 | 08/02/1997 | Nam | Thanh Hoá |
| 86 | 1611070334 | Nguyễn Hoài | Linh | ĐH6M1 | 17/02/1998 | Nam | Quảng Ninh |
| 87 | 1611050707 | Trần Thị Thùy | Linh | ĐH6KB | 20/12/1998 | Nữ | Thanh Hóa |
| 88 | 1611111062 | Nguyễn Thùy | Linh | ĐH6QĐ1 | 23/06/1997 | Nữ | Phú Thọ |
| 89 | 1611142011 | Nguyễn Thị | Loan | ĐH6QTDL1 | 27/05/1998 | Nữ | Hải Dương |
| 90 | 1511101066 | Nguyễn Thế | Lộc | ĐH5QM3 | 25/05/1995 | Nam | Hà Nội |
| 91 | 1611070281 | Nguyễn Khánh | Ly | ĐH6M1 | 14/12/1998 | Nữ | Hà Nội |
| 92 | 1611031432 | Nguyễn Thị Khánh | Ly | ĐH6T | 06/06/1998 | Nữ | Thái Bình |
| 93 | 1611011278 | Trương Thanh | Mai | ĐH6KE7 | 22/10/1998 | Nữ | Hà Tây |
| 94 | 1611011328 | Khương Thị Quỳnh | Mây | ĐH6KE7 | 13/12/1998 | Nữ | Vĩnh Phúc |
| 95 | 1511131744 | Lê Quang | Minh | ĐH5KTTN1 | 13/07/1997 | Nam | Hà Nội |
| 96 | 1511012004 | Nguyễn Thị Trà | My | ĐH5KE7 | 08/02/1997 | Nữ | Hà Nội |
| 97 | 1611070064 | Hoàng Thị Giang | My | ĐH6M3 | 12/04/1998 | Nữ | Bắc Kạn |
| 98 | 1611070729 | Đoàn Thị Trà | My | ĐH6M3 | 08/09/1998 | Nữ | Bắc Giang |
| 99 | 1511011189 | Nguyễn Thảo | My | ĐH5KE4 | 25/02/1997 | Nữ | Hà Tây |
| 100 | 1611071088 | Phạm Trần | Nam | ĐH6M1 | 09/12/1998 | Nam | Nam Định |
| 101 | 1611110803 | Nguyễn Chí | Nam | ĐH6QĐ3 | 10/09/1998 | Nam | Yên Bái |
| 102 | 1611070947 | Lê Ngọc | Ninh | ĐH6M1 | 20/10/1998 | Nam | Bắc Giang |
| 103 | 1611011300 | Trần Thị Quỳnh | Nga | ĐH6KE7 | 16/02/1998 | Nữ | Lào Cai |
| 104 | 1611111608 | Trần Trọng | Nghĩa | ĐH6QĐ5 | 19/06/1998 | Nam | Quảng Ninh |
| 105 | 1711011363 | Lương Gia | Nhi | ĐH7KE7 | 20/12/1999 | Nữ | Nam Định |
| 106 | 1611130486 | Đỗ Thảo | Nhi | ĐH6KTTN1 | 13/10/1998 | Nữ | Hưng Yên |
| 107 | 1611010470 | Trần Thị Trang | Nhung | ĐH6KE3 | 08/02/1998 | Nữ | Nam Định |
| 108 | 1511130425 | Nguyễn Hoàng | Phi | ĐH5KTTN2 | 11/10/1997 | Nam | Hà Nội |
| 109 | 1611070235 | Nguyễn Gia | Phong | ĐH6M1 | 07/12/1998 | Nam | Hà Nội |
| 110 | 1711071095 | Vũ Thanh | Phong | ĐH7M1 | 05/06/1999 | Nam | Hải Phòng |
| 111 | 1411110763 | Nguyễn Hồng | Phúc | ĐH4QĐ4 | 14/03/1996 | Nam | Vĩnh Phúc |
| 112 | 1711070760 | Trần Thúy | Phương | ĐH7M1 | 13/11/1999 | Nữ | Lai Châu |
| 113 | 1611011364 | Nguyễn Thị | Phương | ĐH6KE5 | 03/11/1998 | Nữ | Hà Tây |
| 114 | 1611100894 | Lê Thị | Phương | ĐH6QM3 | 21/06/1998 | Nữ | Hải Dương |
| 115 | 1611051601 | Phạm Thị Hương | Quý | ĐH6KB | 22/07/1998 | Nữ | Nam Định |
| 116 | 1611100181 | Đỗ Bảo | Quý | ĐH6QM3 | 03/02/1998 | Nam | Hà Giang |
| 117 | 1611070342 | Chu Thị | Quỳnh | ĐH6M2 | 12/08/1998 | Nữ | Hà Tây |
| 118 | 1611141847 | Vũ Ngọc | Sơn | ĐH6QTDL1 | 22/08/1998 | Nam | Nam Định |
| 119 | 1611070532 | Phạm Đức | Sơn | ĐH6M1 | 17/11/1998 | Nam | Hải Phòng |
| 120 | 1611101532 | Phạm Huy | Sơn | ĐH6QM3 | 26/05/1998 | Nam |  Thái Nguyên |
| 121 | 1411110845 | Nguyễn Tùng | Sơn | ĐH4QĐ4 | 04/04/1996 | Nam | Hà Nội |
| 122 | 1711080069 | Nguyễn Đương Kim Nhân | Tâm | ĐH7KĐ | 04/09/1998 | Nữ | Bắc Ninh |
| 123 | 1611091403 | Lã Hữu | Tân | ĐH6TĐ | 26/07/1998 | Nam | Ninh Bình |
| 124 | 1611060292 | Vũ Minh | Tú | ĐH6C5 | 25/03/1998 | Nam | Hải Phòng |
| 125 | 1611110578 | Lê Anh | Tú | ĐH6QĐ1 | 03/03/1997 | Nam | Thanh Hóa |
| 126 | 1611080658 | Nguyễn Anh | Tuấn | ĐH6KS | 28/07/1998 | Nam | Hà Nội |
| 127 | 1611111493 | Trần Minh | Tuấn | ĐH6QĐ5 | 09/04/1998 | Nam | Yên Bái |
| 128 | 1711090038 | Phạm Đình | Tùng | ĐH7TĐ | 23/10/1999 | Nam | Thái Bình |
| 129 | 1611031336 | Đặng Trọng | Tuyến | ĐH6T | 30/05/1998 | Nam | Tây Ninh |
| 130 | 1511110480 | Trịnh Xuân | Thanh | ĐH5QĐ3 | 05/10/1997 | Nam | Yên bái |
| 131 | 1611032059 | Trần Thị | Thanh | ĐH6T | 03/12/1998 | Nữ | Thanh Hóa |
| 132 | 1611111219 | Tống Duy | Thành | ĐH6QĐ4 | 06/05/1998 | Nam | Ninh Bình |
| 133 | 1611030318 | Trần Hà | Thành | ĐH6T | 10/09/1998 | Nam | Quảng Ninh |
| 134 | 1711091537 | Nguyễn Xuân | Thành | ĐH7TĐ | 25/04/1998 | Nam | Phú Thọ |
| 135 | 1611010190 | Đặng Thị | Thảo | ĐH6KE2 | 12/09/1998 | Nữ | Hải Phòng |
| 136 | 1611030674 | Đinh Nguyên | Thảo | ĐH6T | 01/09/1998 | Nữ | Sơn la |
| 137 | 1611030314 | Thái Thị | Thảo | ĐH6T | 19/03/1998 | Nữ | Hà Tĩnh |
| 138 | 1811180192 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | ĐH8QTKD | 08/06/2000 | Nữ | Hải Dương |
| 139 | 1611071161 | Nguyễn Thị | Thảo | ĐH6M2 | 22/12/1998 | Nữ | Hà Tây |
| 140 | 1911180395 | Trần Thị | Thắm | ĐH9QTKD2 | 25/03/2001 | Nữ | Thái Bình |
| 141 | 1611011685 | Nguyễn Thị | Thắm | ĐH6KE2 | 09/08/1998 | Nữ | Nam Định |
| 142 | 1611071553 | Vũ Hữu | Thi | ĐH6M3 | 02/08/1998 | Nam | Thanh Hóa |
| 143 | 1611111846 | Phan Đức | Thiện | ĐH6QĐ5 | 15/09/1996 | Nam | Quảng Bình |
| 144 | 1611100306 | Nguyễn Đức | Thuận | ĐH6QM2 | 16/05/1998 | Nam | Hòa Bình |
| 145 | 1711070957 | Đỗ Thị | Thủy | ĐH7M1 | 01/09/1999 | Nữ | Nam Định |
| 146 | 1711080095 | Roãn Thị | Thúy | ĐH7KĐ | 18/06/1999 | Nữ | Nam Định |
| 147 | 1711070543 | Nguyễn Thị | Thuyết | ĐH7M1 | 11/08/1999 | Nữ | Hà Tây |
| 148 | 1711070307 | Vũ Hoài | Trang | ĐH7M1 | 12/05/1999 | Nữ | Hà Tây |
| 149 | 1611100503 | Trịnh Thị Huyền | Trang | ĐH6QM1 | 17/05/1998 | Nữ | Thanh Hóa |
| 150 | 1611141782 | Nguyễn Kiều | Trang | ĐH6QTDL1 | 29/12/1998 | Nữ | Hà Nội |
| 151 | 1611031826 | Nguyễn Thị | Trang | ĐH6T | 20/04/1998 | Nữ | Tuyên Quang |
| 152 | 1611132098 | Vũ Hoài | Trang | ĐH6KTTN2 | 12/03/1998 | Nữ | Hải Phòng |
| 153 | 1611070368 | Đào Thị Huyền | Trang | ĐH6M1 | 16/10/1998 | Nữ | Thái Bình |
| 154 | 1611141379 | Trần Thu | Trang | ĐH6QTDL3 | 23/10/1998 | Nữ | Nam Định |
| 155 | 1611011705 | Vũ Huyền | Trang | ĐH6KE3 | 20/06/1998 | Nữ | Nam Định |
| 156 | 1511102438 | Lạc Quang | Trung | ĐH5QM3 | 20/11/1997 | Nam | Sơn La |
| 157 | 1611011893 | Nguyễn Văn | Trường | ĐH6KN | 10/04/1993 | Nam | Hà Nội |
| 158 | 1711070758 | Phạm Thanh | Việt | ĐH7M1 | 11/11/1999 | Nam | Hải Dương |
| 159 | 1511100836 | Nguyễn Trịnh Long | Vũ | ĐH5QM7 | 28/10/1997 | Nam | Thanh Hoá |
| 160 | 1611011132 | Trần Thị Thanh | Xuân | ĐH6KE6 | 30/03/1998 | Nữ | Hà Nam |
| 161 | 1611031555 | Vũ Thị | Yên | ĐH6T | 30/12/1998 | Nữ | Hưng Yên |
| 162 | 1611011578 | Bùi Hoàng | Yến | ĐH6KE7 | 19/03/1998 | Nữ | Hà Nội |
| 163 | 1611011148 | Hoàng | Yến | ĐH6KN | 09/04/1998 | Nữ | Hà Tây |

**Tổng 163 sinh viên**