UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN GIA HẠN HỌC PHÍ**

**HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **THỜI GIAN GIA HẠN** | **GHI CHÚ** |
|  | 1923402010330 | ĐIỂU NAM | 26/3/2021 |  |
|  | 1723101010197 | NGUYỄN THỊ THANH TÂM | 31/3/2021 |  |
|  | 1925106050019 | PHẠM THỊ THANH THẢO | 28/02/2021 |  |
|  | 1923401010781 | HUỲNH KIM PHƯỚC | 31/3/2021 |  |
|  | 1823102050329 | NGUYỄN QUỐC THANH | 09/4/2021 |  |
|  | 1725202010211 | TRẦN HỒNG PHÚC | 09/4/2021 |  |
|  | 1725202010078 | VƯƠNG HẬU | 09/4/2021 |  |
|  | 1825106010026 | LÊ THỊ THU THẢO | 31/3/2021 |  |
|  | 1923403010219 | TRẦN MỘNG THÙY DUNG | 09/4/2021 |  |
|  | 1723801010454 | TRẦN HOÀI BẢO TRÂM | 09/4/2021 |  |
|  | 1923102050026 | VŨ THỊ NGỌC ANH | 30/3/2021 |  |
|  | 1923102050039 | TRẦN THANH TUẤN | 30/3/2021 |  |
|  | 1823402010046 | ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN | 28/02/2021 |  |
|  | 1823105010001 | TRẨN THỊ HỒNG NHUNG | 15/3/2021 |  |
|  | 1823105010094 | TRẦN HUỲNH NHUNG | 15/3/2021 |  |
|  | 1724801030045 | TRẦN NGỌC HOÀI | 15/3/2021 |  |
|  | 1922202010362 | NGUYỄN THỊ THANH THÚY | 31/3/2021 |  |
|  | 1724801030181 | BÙI THỊ THẢO | 29/02/2021 |  |
|  | 1922202010362 | NGUYỄN THỊ THANH THÚY | 28/02/2021 |  |
|  | 1823102050032 | BÙI THỊ NGỌC | 05/4/2021 |  |
|  | 1725202010235 | NGUYỄN ĐỨC TÀI | 09/4/2021 |  |
|  | 1925106050093 | TRƯƠNG THỊ PHƯỜNG | 28/02/2021 |  |
|  | 1925106010087 | ĐINH MINH PHÚC | 20/02/2021 |  |
|  | 1823102050219 | TRẦN THỊ CẨM TÚ | 05/4/2021 |  |
|  | 1922202040655 | TRẦN THỊ THANH NGÂN | 28/02/2021 |  |
|  | 1923402010087 | NGUYỄN THỊ HÀ THU | 09/4/2021 |  |
|  | 1724801030187 | NGUYỄN THỊ TỐ TÂM | 29/02/2021 |  |
|  | 2022104030313 | NGUYỆN THỊ THANH NHÀN | 29/02/2021 |  |
|  | 1823105010068 | NGUYỄN ĐỨC THANH | 09/4/2021 |  |
|  | 1923403010122 | BÙI GIA HÂN | 20/3/2021 |  |
|  | 1922202010795 | NGUYỄN HOÀNH PHONG PHÚ | 31/3/2021 |  |
|  | 1923403010593 | LÊ VI NA | 10/3/2021 |  |
|  | 1923403010386 | MAI THỊ NHƯ Ý | 01/02/2021 |  |
|  | 1923403010760 | PHAN THỊ HƯƠNG TRÀ | 05/3/2021 |  |
|  | 1925802010078 | NGUYỄN THANH CƯỜNG | 26/02/2021 |  |
|  | 1954601010008 | NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG | 09/4/2021 | Không gia hạn học phí học lại |
|  | 2025106010166 | ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH | 10/3/2021 |  |
|  | 1925802010122 | PHẠM VIẾT THÁI | 09/4/2021 |  |
|  | 1925106050119 | PHẠM THỊ TRÌNH | 09/4/2021 |  |
|  | 2023401010631 | NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG | 06/3/2021 |  |
|  | 2025490010002 | LÂM THỊ NGỌC HUYỀN | 01/3/2021 |  |
|  | 1824801030150 | NGUYỄN NGỌC CẨM TÚ | 28/02/2021 |  |
|  | 2022202040790 | RAH LAN LIÊN | 15/3/2021 |  |
|  | 2022202010526 | NGUYỄN THỊ MỸ HIỆU | 28/02/2021 |  |
|  | 1923106010012 | NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG | 05/3/2021 |  |
|  | 1724801030029 | CAO TẤN ĐỨC | 28/2/2021 |  |
|  | 1823105010006 | PHẠM VIỆT ANH | 09/4/2021 |  |
|  | 1925106050133 | LĂNG THỊ THÙY LINH | 15/3/2021 |  |
|  | 1823401010173 | CAO MỸ CHI | 09/4/2021 |  |
|  | 2023401010231 | NGUYỄN MINH TRÍ | 22/3/2021 |  |
|  | 1822202010007 | NGUYỄN HÀ THANH NGÂN | 15/3/2021 |  |
|  | 1822202010191 | PHAN THỊ BẢO TRÂM | 12/3/2021 |  |
|  | 1923401010305 | NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC | 09/4/2021 |  |
|  | 1873801010049 | VÕ ĐỨC THANH TOÀN | 09/4/2021 |  |
|  | 2025490010036 | BÙI MINH THÔNG | 31/3/2021 |  |
|  | 2025401010164 | LÊ PHƯƠNG LỘC | 14/3/2021 |  |
|  | 2022104030229 | NGUYỄN THANH NHẬT HƯNG | 10/3/2021 |  |
|  | 1824401020002 | TRẦN TRUNG NGHĨA | 09/4/2021 | Không gia hạn học phí học lại |
|  | 2027601010048 | HỒ ĐĂNG KHOA | 30/3/2021 |  |
|  | 1823401010167 | NGUYỄN HOÀNG ANH | 20/02/2021 |  |
|  | 1825202010090 | NGUYỄN QUỐC VIỆT | 05/4/2021 |  |
|  | 1725801020019 | PHẠM HỒ KHÁNH | 28/02/2021 |  |
|  | 1923801010644 | NGUYỄN PHẠM HẠNH PHÚC | 20/3/2021 |  |
|  | 2028101010230 | HỒ HẢI NHI | 25/02/2021 |  |
|  | 1823102050294 | THIỀU ĐÌNH MINH | 09/4/2021 |  |
|  | 1822290400075 | NGÔ THỊ MỸ UYÊN | 31/3/2021 |  |
|  | 1824401020002 | TRẦN TRUNG NGHĨA | 31/3/2021 |  |
|  | 1923401010299 | HUỲNH THỊ MỘNG TUYỀN | 15/3/2021 |  |
|  | 2023403010824 | NGUYỄN BÁ DUY BẢO | 01/3/2021 |  |
|  | 1925102050107 | LÊ HỮU THẠCH | 09/4/2021 |  |
|  | 1925102050106 | LÊ HỮU TOÁN | 09/4/2021 | Không gia hạn học phí học lại |
|  | 1928501010007 | VÕ THANH SƠN | 31/3/2021 |  |
|  | 1724801030141 | HÀ TẤN THANH | 20/3/2021 |  |
|  | 1925102050104 | VÕ NGỌC NHÂN | 15/3/2021 | Không gia hạn học phí học lại |
|  | 1923403010479 | HUỲNH CAO CẨM DUYÊN | 09/4/2021 | Gia hạn học phí HKII **(2,050,500)** |
|  | 1725202010129 | NGÔ HOÀNG KHÕE | 28/02/2021 |  |
|  | 1825802010031 | NGUYỄN HỮU NHẬT LINH | 01/3/2021 |  |
|  | 1923401010297 | TRẦN QUỐC CÔNG | 07/02/2021 |  |
|  | 1925202160081 | LÊ TUẤN ĐẠT | 07/3/2021 |  |
|  | 2023401010027 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 20/02/2021 |  |
|  | 1822202040335 | NGUYỄN THỊ THU THẮM | 28/02/2021 |  |

 Danh sách này có 81 sinh viên

 *Bình Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2021*

 **DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TP. CÔNG TÁC SINH VIÊN**

 *(Đã ký) (Đã ký)*

 *TS. NGUYỄN QUỐC CƯỜNG ThS. LÊ VĂN HẢI*