|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO** | | | | | | | Thiếu CMT |
| **KHÓA QH2011E (20112015) LỚP NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG** | | | | | | | Chưa có hồ sơ gì cả |
| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **GT** | **Nơi sinh** | **CIF** | **Số tài khoản** |
| 1 | '11050303 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 15/04/1993 | Nữ | Ninh Bình | 5749302 | 26010000339763 |
| 2 | '11050306 | Trần Văn Cường | 26/06/1993 | Nam | Hà Nội | 5749309 | 26010000339781 |
| 3 | '11050284 | Vũ Thị Dung | 23/08/1993 | Nữ | Bắc Ninh | 5473213 | 26010000333002 |
| 4 | '11050312 | Ngô Nhật Hà | 12/03/1993 | Nữ | Nam Định | 5731019 | 26010000333011 |
| 5 | '11050050 | Hoàng Thị Hạnh | 11/02/1993 | Nữ | Thái Bình | 5749266 | 26010000339736 |
| 6 | '11050314 | Đinh Thị Thu Hằng | 04/06/1993 | Nữ | Hoà Bình | 5749234 | 26010000339426 |
| 7 | '11050056 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 24/10/1993 | Nữ | Hà Nội | 4399658 | 26010000339727 |
| 8 | '11050371 | Đoàn Trung Hoà | 21/07/1993 | Nam | Quảng Bình | 5750084 | 26010000339356 |
| 9 | '11050317 | Đỗ Mai Hương | 01/03/1993 | Nữ | Hà Nội | 5749352 | 26010000339833 |
| 10 | '11050074 | Nguyễn Khánh | 15/10/1993 | Nam | Thanh Hoá |  |  |
| 11 | '11050080 | Bùi Tùng Lâm | 09/07/1993 | Nam | Hải Phòng | 5750096 | 26010000339046 |
| 12 | '11050216 | Thái Thị Lê | 13/03/1993 | Nữ | Nghệ An | 5731039 | 26010000333020 |
| 13 | '11050326 | Bùi Lê Thuỳ Linh | 01/10/1993 | Nữ | Thái Bình | 5749252 | 26010000339596 |
| 14 | '11050333 | Vũ Thị Ánh Linh | 09/09/1993 | Nữ | Ninh Bình | 5748667 | 26010000339602 |
| 15 | '11050096 | Hoàng Hữu Lợi | 26/02/1993 | Nam | Điện Biên | 5731055 | 26010000333039 |
| 16 | '11050100 | Phùng Thu Lý | 06/07/1993 | Nữ | Hà Nội | 5731072 | 26010000334166 |
| 17 | '11050336 | Nguyễn Hà My | 14/06/1993 | Nữ | Thái Bình | 5748687 | 26010000339611 |
| 18 | '11050108 | Trần Lê Trà My | 30/08/1993 | Nữ | Hà Nội |  |  |
| 19 | '11050109 | Nguyễn Hoài Nam | 18/10/1993 | Nữ | Hà Nội | 5731088 | 26010000334494 |
| 20 | '11050337 | Bùi Thị Nga | 12/09/1993 | Nữ | Thái Nguyên | 5750052 | 26010000339374 |
| 21 | '11050401 | Lê Hồng Nhung | 06/04/1993 | Nữ | Hà Nội | 5731116 | 26010000334528 |
| 22 | '11050124 | Nguyễn Hồng Nhung | 04/08/1993 | Nữ | Hà Nội | 5749338 | 26010000339824 |
| 23 | '11050403 | Hứa Thị Mai Phương | 13/06/1993 | Nữ | Thái Nguyên |  |  |
| 24 | '11050343 | Đặng Đình Quý | 01/05/1993 | Nam | Hải Phòng | 5749270 | 26010000339745 |
| 25 | '11050148 | Nguyễn Hữu Quý | 22/02/1993 | Nam | Hà Nội | 5731135 | 26010000334537 |
| 26 | '11050342 | Ngô Thị Thu Quỳnh | 15/09/1993 | Nữ | Hải Dương | 4292106 | 26010000339860 |
| 27 | '11050346 | Lý Thu Thảo | 04/09/1993 | Nữ | Hà Nội | 5730742 | 26010000334555 |
| 28 | '11050409 | Nguyễn Thị Thúy | 11/09/1993 | Nữ | Hà Nội | 5749246 | 26010000339444 |
| 29 | '11050354 | Trần Anh Thư | 27/02/1993 | Nữ | Hà Nội | 5748638 | 26010000339648 |
| 30 | '11050355 | Trần Lê Anh Thư | 26/09/1993 | Nữ | Thanh Hoá | 5730873 | 26010000334573 |
| 31 | '11050357 | Cao Thị Huyền Trang | 11/06/1993 | Nữ | Hà Nội | 5730958 | 26010000334582 |
| 32 | '11050360 | Nguyễn Thảo Trang | 27/11/1993 | Nữ | Hà Nội | 5749328 | 26010000339806 |
| 33 | '11050366 | Lê Thanh Tú | 10/04/1993 | Nữ | Hà Nội | 5730751 | 26010000334607 |