**Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **TRUNG TÂM VIỆT ĐỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

 **Bộ môn Điện – Điện tử**

**DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

**(ĐĂNG KÝ THEO NHÓM)**

**HKI 2015-2016**

Mã môn học: **FIPR352861 LỚP 12742**

Số tín chỉ học phần: **05**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Giáo viên hướng dẫn** | **Mã số GVHD** | **Giáo viên phản biện** | **Mã số GVPB** | **Ghi Chú** |
| 1 | 12742012 | Nguyễn Công Phúc | Trần Kế Thuận | 6002 | Ngô Quang Thanh Thanh | 4710 |  |
| 12742163 | Cao Xuân Sơn |  |
| 12742008 | Trần Ngọc Hòa |  |
| 2 | 12742909 | Trần Nhật An | Huỳnh Thị Ngọc Thường | 6001 | Trần Kế Thuận | 6002 |  |
| 12742007 | Trần Hoàng Hãi |  |
| 12742025 | Trần Quang Vũ |  |
| 3 | 12742220 | Nguyễn Việt Trường | Huỳnh Thị Ngọc Thường | 6001 | Thái Hoàng Linh | 9909 |  |
| 12742081 | Trương Công Hậu |  |
| 12742016 | Nguyễn Minh Tâm |  |
| 4 | 12742074 | Hỷ Minh Đức | Ngô Quang Thanh Thanh | 4710 | Phùng Sơn Thanh | 0037 |  |
| 12742906 | Nguyễn Anh Phi |  |
| 12742248 | Nguyễn Thiên Vương |  |
| 5 | 12742033 | Phan Việt Anh | Thái Hoàng Linh | 9909 | Phạm Hữu Thái | 2951 |  |
| 12742129 | Lâm Quốc Ngọc |  |
| 12742174 | Phạm Văn Thái |  |
| 6 | 12742069 | Nguyễn Công Đạt | Phùng Sơn Thanh | 0037 | Trần Kế Thuận | 6002 |  |
| 12742232 | Nguyễn Văn Tùng |  |
| 12742136 | Nguyễn Ánh Phát |  |
| 12742145 | Cao Đăng Phước |  |
| 7 | 12742158 | Phạm Trọng Quý | Trần Kế Thuận | 6002 | Huỳnh Thị Ngọc Thường | 6001 |  |
| 12742166 | Trịnh Đình Sơn |  |
| 12742195 | Phạm Xuân Thịnh |  |
| 8 | 12742210 | Nguyễn Văn Trẻo | Thái Hoàng Linh | 9909 | Phạm Hữu Thái | 2951 |  |
| 12742207 | Võ Minh Toàn |  |
| 9 | 12742235 | Trần Thị Thanh Tuyền | Phùng Sơn Thanh | 0037 | Ngô Quang Thanh Thanh | 4710 |  |
| 12742020 | Nguyễn Đình Trí |  |
| 12742236 | Đỗ Trọng Tuyển |  |
| 10 | 12742151 | Phạm Hồng Quang | Thái Hoàng Linh | 9909 | Phùng Sơn Thanh | 0037 |  |
| 12742153 | Bùi Xuân Quân |  |
| 12742137 | Võ Xuân Phẩm |  |
| 11 | 12742249 | Trần Văn Vương | Ngô Quang Thanh Thanh | 4710 | Trần Kế Thuận | 6002 |  |
| 12742199 | Phạm Minh Tiến |  |
| 12742179 | Nguyễn Xuân Thanh |  |
| 12 | 12742010 | Phạm Văn Nghĩa | Trần Kế Thuận | 6002 | Huỳnh Thị Ngọc Thường | 6001 |  |
| 12742109 | Trần Ngọc Kim |  |
| 13 | 12742168 | Nguyễn Đức Tài | Phạm Hữu Thái | 2951 | Phùng Sơn Thanh | 0037 |  |
| 12742060 | Nguyễn Thanh Duy |  |
| 12742924 | Chu Minh Huy |  |

 Trưởng Bộ môn

 *Thái Hoàng Linh*