**DANH SÁCH**

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY**

**Bộ môn kỹ thuật cơ khí**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã sv** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Lớp** | **Giáo viên hướng dẫn** |
|  | 1401444 | Nguyễn Văn | Chiến | 16/08/1996 | DK5-CK2 | Th.s Nguyễn Thị Liễu |
|  | 1400250 | Bùi Công | Công | 12/02/1996 | DK5-CK1 |
|  | 1400438 | Lưu Văn | Công | 11/08/1996 | DK5-CK1 |
|  | 1400480 | Nguyễn Văn | Cường | 02/05/1996 | DK5-CK1 |
|  | 1401425 | Phan Văn | Hạnh | 11/07/1996 | DK5-CK2 |
|  | 1401067 | Nguyễn Ngọc | Hiếu | 10/12/1994 | DK5-CK2 |
|  | 1401267 | Trương Văn | Huy | 11/07/1996 | DK5-CK2 |
|  | 1401380 | Phạm Đức | Kiên | 03/06/1996 | DK5-CK2 |
|  | 1400356 | Trần Bảo | Long | 24/11/1996 | DK5-CK1 |
|  | 1400926 | Trương Văn | Nam | 03/09/1996 | DK5-CK2 | Th.s Nguyễn Văn Hạng |
|  | 1400892 | Nguyễn Văn  | Nghĩa | 24/09/1996 | DK5-CK2 |
|  | 1400737 | Phạm Trọng | Nghĩa | 27/01/1995 | DK5-CK1 |
|  | 1401491 | Vũ Xuân | Ngọc | 16/02/1995 | DK5-CK2 |
|  | 1400951 | Trần Hoàng | Quân | 23/10/1996 | DK5-CK2 |
|  | 1400004 | Đỗ Văn | Quyến | 15/10/1996 | DK5-CK1 |
|  | 1400754 | Hoàng Văn | Sinh | 19/09/1996 | DK5-CK1 |
|  | 1401251 | Trần Văn | Tài | 08/06/1996 | DK5-CK2 |
|  | 1400313 | Nguyễn Văn | Thắng | 26/07/1996 | DK5-CK1 |
|  | 1401503 | Phạm Xuân | Thành | 08/08/1995 | DK5-CK2 | Th.s Đào Văn Kiên |
|  | 1400132 | Trần Văn | Tiến | 14/06/1995 | DK5-CK1 |
|  | 1400663 | Nguyễn Đình | Toàn | 23/11/1996 | DK5-CK1 |
|  | 1401518 | Nguyễn Văn | Trọng | 09/11/1995 | DK5-CK2 |
|  | 1400122 | Phạm Công | Tú | 02/01/1996 | DK5-CK1 |
|  | 1400683 | Đoàn Văn | Tuấn | 24/08/1996 | DK5-CK1 |
|  | 1400725 | Nguyễn Hữu | Tuấn | 04/05/1996 | DK5-CK1 |
|  | 1400588 | Nguyễn Văn | Tuấn | 08/09/1996 | DK5-CK1 |
|  | 1400856 | Vũ Văn | Tuấn | 04/11/1996 | DK5-CK2 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Ngày ….tháng 01 năm 2018***Trưởng bộ môn****Mạc Thị Nguyên** |