|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  | *Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2018* |

**THÔNG BÁO**

**Về việc triệu tập sinh viên tham dự chương trình kết nối doanh nghiệp**

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018, Khoa Công nghệ thông tin triển khai thực hiện chương trình “Kết nối doanh nghiệp” và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, BCN Khoa CNTT triển khai thực hiện chương trình với nội dung như sau:

**I.Thành phần triệu tập tham gia chương trình:**

1. Sinh viên các nhóm lớp K55 có tên trong danh sách:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Lớp** | **Họ tên** | **MSV** | **Ghi chú** |
| 1 | CNT55ĐH1 | Phạm Thị Phương Thảo | 56849 |  |
| 2 | CNT55ĐH1 | Trần Duy Thảo | 51250 |  |
| 3 | CNT55ĐH1 | Phạm Ngọc Thanh Thư | 56856 |  |
| 4 | CNT55ĐH1 | Nguyễn Quốc Trung | 56861 |  |
| 5 | CNT55ĐH1 | Nguyễn Văn Tùng | 56864 |  |
| 6 | CNT55ĐH1 | Nguyễn Tuấn Anh | 56790 |  |
| 7 | CNT55ĐH1 | Phạm Tiến Anh | 55852 |  |
| 8 | CNT55ĐH1 | Vũ Quốc Bảo | 56794 |  |
| 9 | CNT55ĐH1 | Nguyễn Mạnh Chiến | 56796 |  |
| 10 | CNT55ĐH1 | Đỗ Thành Công | 56797 |  |
| 11 | CNT55ĐH1 | Nguyễn Văn Cương | 56800 |  |
| 12 | CNT55ĐH1 | Nguyễn Công Diện | 56802 |  |
| 13 | CNT55ĐH1 | Bùi Thị Thuỳ Dung | 56803 |  |
| 14 | CNT55ĐH1 | Trần Phương Dung | 56804 |  |
| 15 | CNT55ĐH1 | Phùng Như Tiến Đạt | 56807 |  |
| 16 | CNT55ĐH1 | Nguyễn Trường Giang | 56811 |  |
| 17 | CNT55ĐH1 | Trần Mạnh Hiển | 56815 |  |
| 18 | CNT55ĐH1 | Nguyễn Ngọc Hiếu | 50552 |  |
| 19 | CNT55ĐH1 | Trần Đức Hòa | 56819 |  |
| 20 | CNT55ĐH1 | Hà Đức Hoàng | 56818 |  |
| 21 | CNT55ĐH1 | Nguyễn Mạnh Hùng | 56823 |  |
| 22 | CNT55ĐH1 | Nguyễn Mạnh Hùng | 56822 |  |
| 23 | CNT55ĐH1 | Trần Văn Hữu | 56826 |  |
| 24 | CNT55ĐH1 | Tạ Văn Huy | 56821 |  |
| 25 | CNT55ĐH1 | Nguyễn Hữu Khánh | 56827 |  |
| 26 | CNT55ĐH2 | Vũ Nhật Trường | 56940 |  |
| 27 | CNT55ĐH2 | Phạm Mạnh Tuấn | 56941 |  |
| 28 | CNT55ĐH2 | Lê Sơn Tùng | 56943 |  |
| 29 | CNT55ĐH2 | Mai Công Viên | 56946 |  |
| 30 | CNT55ĐH2 | Phạm Thị Thuý An | 56869 |  |
| 31 | CNT55ĐH2 | Bùi Tuấn Anh | 55699 |  |
| 32 | CNT55ĐH2 | Lê Thị Quỳnh Anh | 55922 |  |
| 33 | CNT55ĐH2 | Vũ Văn Bắc | 56873 |  |
| 34 | CNT55ĐH2 | Đào Công Bình | 56874 |  |
| 35 | CNT55ĐH2 | Phạm Thành Chung | 56876 |  |
| 36 | CNT55ĐH2 | Phạm Văn Công | 56878 |  |
| 37 | CNT55ĐH2 | Trần Bảo Cương | 56879 |  |
| 38 | CNT55ĐH2 | Chu Đức Cường | 56880 |  |
| 39 | CNT55ĐH2 | Nguyễn Đại Dương | 56886 |  |
| 40 | CNT55ĐH2 | Trần Thị Thùy Dương | 56887 |  |
| 41 | CNT55ĐH2 | Vũ Đức Duy | 56883 |  |
| 42 | CNT55ĐH2 | Nguyễn Việt Đô | 56888 |  |
| 43 | CNT55ĐH2 | Vũ Minh Hải | 56894 |  |
| 44 | CNT55ĐH2 | Bùi Thế Hiệp | 56896 |  |
| 45 | CNT55ĐH2 | Lê Văn Hội | 56899 |  |
| 46 | CNT55ĐH2 | Phạm Văn Hưng | 56900 |  |
| 47 | CNT55ĐH2 | Trần Quốc Hưng | 56901 |  |
| 48 | CNT55ĐH2 | Nguyễn Thị Quỳnh Hương | 51303 |  |
| 49 | CNT55ĐH2 | Nguyễn Hồng Khanh | 56903 |  |
| 50 | CNT55ĐH2 | Nguyễn Nhật Lệ | 56904 |  |
| 51 | KPM55ĐH | Phạm Đức Ngọc | 51462 |  |
| 52 | KPM55ĐH | Nguyễn Quang Thái | 57341 |  |
| 53 | KPM55ĐH | Vũ Thùy Trang | 57344 |  |
| 54 | KPM55ĐH | Vũ Thanh Tùng | 57351 |  |
| 55 | KPM55ĐH | Phạm Văn Tuyến | 57348 |  |
| 56 | KPM55ĐH | Vũ Hoàng Anh | 57303 |  |
| 57 | KPM55ĐH | Đoàn Ngọc Ánh | 57304 |  |
| 58 | KPM55ĐH | Cù Phúc Đạt | 57308 |  |
| 59 | KPM55ĐH | Vũ Trường Giang | 57311 |  |
| 60 | KPM55ĐH | Đàm Quang Hà | 57312 |  |
| 61 | KPM55ĐH | Đào Ngọc Hải | 57315 |  |
| 62 | KPM55ĐH | Bùi Quang Hiển | 57317 |  |
| 63 | KPM55ĐH | Đỗ Trung Hiếu | 57318 |  |
| 64 | KPM55ĐH | Đặng Thị Hoài | 51959 |  |
| 65 | KPM55ĐH | Ngô Đăng Hoàng | 57320 |  |
| 66 | KPM55ĐH | Đàm Thị Thuỳ Dung | 57360 |  |
| 67 | KPM55ĐH | Vũ Minh Hà | 57369 |  |
| 68 | KPM55ĐH | Hoàng Thọ Hiệp | 57374 |  |
| 69 | KPM55ĐH | Nguyễn Minh Khang | 57379 |  |
| 70 | KPM55ĐH | Bùi Đức Mạnh | 57386 |  |
| 71 | KPM55ĐH | Lê Thị Hồng Nhung | 57389 |  |
| 72 | KPM55ĐH | Hoàng Đăng Sĩ | 51982 |  |
| 73 | KPM55ĐH | Đào Duy Tấn | 57393 |  |
| 74 | KPM55ĐH | Nguyễn Anh Tuấn | 57403 |  |
| 75 | KPM55ĐH | Trần Huy Tuấn | 57404 |  |
| 76 | TTM55ĐH | Nguyễn Văn Bình Minh | 57494 |  |
| 77 | TTM55ĐH | Trần Thị Hồng Nhung | 57500 |  |
| 78 | TTM55ĐH | Trần Đình Quý | 57502 |  |
| 79 | TTM55ĐH | Đào Ngọc Vân Quỳnh | 56725 |  |
| 80 | TTM55ĐH | Phạm Đức Tám | 57505 |  |
| 81 | TTM55ĐH | Nguyễn Khắc Thiệp | 57506 |  |
| 82 | TTM55ĐH | Trần Đăng Trung | 57513 |  |
| 83 | TTM55ĐH | Đặng Thị Vui | 57519 |  |
| 84 | TTM55ĐH | Phạm Minh Vương | 57520 |  |
| 85 | TTM55ĐH | Hoàng Việt Anh | 57450 |  |
| 86 | TTM55ĐH | Ngô Hải Anh | 52010 |  |
| 87 | TTM55ĐH | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 57452 |  |
| 88 | TTM55ĐH | Phùng Thị Kim Chi | 57454 |  |
| 89 | TTM55ĐH | Đoàn Văn Doanh | 57458 |  |
| 90 | TTM55ĐH | Phạm Hùng Duy | 57459 |  |
| 91 | TTM55ĐH | Nguyễn Kỳ Duyên | 52021 |  |
| 92 | TTM55ĐH | Bùi Đức Hoàng | 57476 |  |
| 93 | TTM55ĐH | Đinh Văn Hoàng | 57477 |  |
| 94 | TTM55ĐH | Nguyễn Đức Hoàng | 57376 |  |
| 95 | TTM55ĐH | Nguyễn Hoàng Huy | 57481 |  |
| 96 | TTM55ĐH | Nguyễn Quang Huy | 57482 |  |
| 97 | TTM55ĐH | Đặng Thị Thuỳ Linh | 57489 |  |
| 98 | TTM55ĐH | Nguyễn Đức Minh | 57492 |  |
| 99 | TTM55ĐH | Ngô Thị Thuỳ | 57508 |  |
| 100 | TTM55ĐH | Nguyễn Thị Huyền Trang | 57511 |  |

2.Toàn bộ những sinh viên quan tâm đều có thể tới tham dự chương trình.

**II.Thời gian và địa điểm:**

1.Thời gian: 8h30’ ngày Thứ Bảy – 24/03/2018.

2.Địa điểm: Phòng 313-A4 Khoa CNTT-Trường ĐHHHVN

**III.Yêu cầu:**

Sinh viên đến đúng thời gian quy định, ngồi đúng vị trí được phân công để điểm danh. Trong thời gian diễn ra Hội nghị phải giữ trật tự và không bỏ về sớm.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ban Chủ nhiệm Khoa** |
|  | **(Đã ký)****TS. Nguyễn Trung Đức** |