TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**PHÒNG CNTT-TV Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.**

**THÔNG BÁO**

Phòng CNTT-Thư viện thông báo: Để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp của sinh viên các hệ chính qui, hệ liên thông, vừa học vừa làm… năm 2017. Phòng CNTT-Thư viện kính gửi danh sách các sinh viên còn nợ sách tại Thư viện Trường (có danh sách kèm theo). Kính đề nghị các em có tên trong danh sách hoàn tất thủ tục trả sách cho thư viện trước khi ra trường. Xin cảm ơn.

*Thái Nguyên, Ngày 16 tháng 6 năm 2017.*

**PHÒNG CNTT-THƯ VIỆN**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ SÁCH TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | Số sách nợ (cuốn) |
| 1 | Âu Thị Nhâm | BSYHDP K5 | 2 |
| 2 | Nguyễn Thị Thùy | RHM K4 | 3 |
| 3 | Nguyễn Ngọc Diễm | RHM K4 | 1 |
| 4 | Nguyễn Thị Huyền | BSĐK chính qui K43E |  |
| 5 | Hoàng Quang Trọng | BSĐK chính qui K43D |  |
| 6 | Nguyễn Công Đạt | ĐH Dược K7A | 1 |
| 7 | Nông Quang Đội | ĐH Dược K7B | 1 |
| 8 | Bùi Thị Lệ Quyên | ĐH Dược K7B | 3 |
| 9 | Nguyễn Mạnh Hà My | ĐH Dược K7B | 5 |
| 10 | Vi Đại Doanh | ĐH Dược K7B | 1 |
| 11 | Lý Ngọc Bích | ĐH Dược K7B | 6 |
| 12 | Văn Thị Thu Thảo | ĐH Dược K8A | 1 |
| 13 | Phạm Thị Hồng | ĐH Dược K8A | 4 |
| 14 | Triệu Hoài Thanh | ĐH Dược K8A | 1 |
| 15 | Phạm Thị Phượng | ĐH Dược K8A | 1 |
| 16 | Lò Thị Ngân | ĐH Dược K8B | 1 |
| 17 | Lê Hoàng Hà | ĐH Dược K8B | 1 |
| 18 | Phan Thu Thanh | ĐH Dược K8B | 1 |
| 19 | Lương Thị Hương | ĐH Dược K8B | 4 |
| 20 | Bùi Thị Liên | ĐH Dược K8B | 3 |
| 21 | Phạm Thị Thu Hương | ĐH Dược K8B | 3 |
| 22 | Phạm Thị Thu An | BSĐK chính qui K44A | 3 |
| 23 | Lê Minh Trí | BSĐK chính qui K44A | 3 |
| 24 | Hà Văn Trọng | BSĐK chính qui K44B | 4 |
| 25 | Nguyễn Đức Ánh | BSĐK chính qui K44C | 1 |
| 26 | Dương Văn Tùng | BSĐK chính qui K44C | 2 |
| 27 | Đinh Đức Thuận | BSĐK chính qui K44C | 7 |
| 28 | Vũ Thị Ngọc Lan | BSĐK chính qui K44C | 1 |
| 29 | Đỗ Thị Hải Yến | BSĐK chính qui K44D | 4 |
| 30 | Ngô Thị Thắm | BSĐK chính qui K44D | 4 |
| 31 | Phạm Thị Huệ | BSĐK chính qui K44E | 5 |
| 32 | Cao Thị Hằng | BSĐK chính qui K44E | 5 |
| 33 | Nguyễn Thị Quý | BSĐK chính qui K44G | 6 |
| 34 | Nguyễn Văn Hiếu | BSĐK chính qui K44G | 3 |
| 35 | Đỗ Hồng Hạnh | BSĐK chính qui K44H | 6 |
| 36 | Hoàng Hà Gấm | BSĐK chính qui K44I | 1 |
| 37 | Ma Thị Giang | BSĐK chính qui K44I | 1 |
| 38 | Phạm Thị Huệ | BSĐK chính qui K44E | 5 |

**Người thống kê**

**Ngô Văn Bắc**