|  |  |
| --- | --- |
| THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH** |
| **ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** |  |
| **----------------------** |  |
|  | *TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2014* |

**DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN**

**CỘNG TÁC VIÊN VĂN PHÒNG ĐOÀN TRƯỜNG**

**--------------------------**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ Tên** | **Khoa** | **Ngành** | **MSSV** | **Ngày Sinh** |
| 1 | Trần Duy Khôi | ĐĐT | CNKT Điện – Điện Tử | 13142141 | 01/07/1995 |
| 2 | Đoàn Huỳnh Công Sơn | ĐĐT | CNKT Điều khiển-TĐH | 13151082 | 02/04/1995 |
| 3 | Phạm Duy Khánh | ĐĐT | CNKT Điều khiển-TĐH | 13119017 | 09/11/1995 |
| 4 | Đinh Trọng Minh | ĐĐT | CNKT Điện tử TT | 13141185 | 27/06/1995 |
| 5 | Nguyễn Thị Bích Châu | CNM | Kinh tế gia đình | 13152003 | 20/05/1995 |
| 6 | Hoàng Văn Trọng | CKM | CN chế tạo máy | 13143372 | 22/09/1995 |
| 7 | Nguyễn Trường Giang | ĐĐT | CNKT Điện tử TT | 14141078 | 10/04/1996 |
| 8 | Lê Vũ Nam | CLC | CNKT Cơ khí | 14144256 |  |
| 9 | Lâm Thanh Sang | ĐĐT | CNKT Điện tử TT | 14141256 | 02/09/1996 |
| 10 | Nguyễn Như Ý | CKĐ | CNKT Ô tô | 14145352 | 17/02/1996 |

**Danh sách có 10 sinh viên**