|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY** | | | | | | | Thiếu CMT |
| **KHÓA QH2012E (20122016) LỚP NGÀNH KẾ TOÁN** | | | | | | | Chưa có hồ sơ gì cả |
| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **GT** | **Nơi sinh** | **CIF** | **Số tài khoản** |
| 1 | '12050607 | Lâm Thị Thảo Anh | 14/04/1993 | Nữ | Bắc Ninh | 5720745 | 26010000335682 |
| 2 | '12050005 | Nguyễn Kiều Anh | 17/02/1994 | Nữ | Vĩnh Phúc |  |  |
| 3 | '12050611 | Phạm Thị Lan Anh | 07/10/1994 | Nữ | Hoà Bình | 5720769 | 26010000335691 |
| 4 | '12050464 | Trương Thị Anh | 06/05/1993 | Nữ | Thanh Hoá | 5720750 | 26010000335707 |
| 5 | '12050009 | Nguyễn Thị Ánh | 14/03/1994 | Nữ |  | 5720755 | 26010000335716 |
| 6 | '12050603 | Đỗ Thị Bích | 14/09/1994 | Nữ | Hà Nội | 5720737 | 26010000335734 |
| 7 | '12050195 | Thái Thị Minh Châu | 17/04/1994 | Nữ | Nghệ An | 5745667 | 26010000337217 |
| 8 | '12050593 | Nông Thị Anh Chi | 11/12/1994 | Nữ | Bắc Kạn | 5720730 | 26010000335752 |
| 9 | '12050014 | Nguyễn Thị Tuyết Chinh | 13/10/1994 | Nữ | Hà Nội | 5720723 | 26010000335761 |
| 10 | '12050470 | Quách Thị Chúc | 22/06/1992 | Nữ | Thanh Hoá |  |  |
| 11 | '12050021 | Nguyễn Thùy Dung | 16/02/1994 | Nữ | Hà Nội | 5720708 | 26010000335789 |
| 12 | '12050197 | Vũ Thị Dung | 15/04/1994 | Nữ | Nghệ An | 5745678 | 26010000337244 |
| 13 | '12050459 | Bùi Thị Hà | 13/09/1992 | Nữ | Thanh Hoá | 5369335 | 26010000335798 |
| 14 | '12050608 | Bùi Thị Hà | 22/09/1994 | Nữ | Ninh Bình | 5754372 | 26010000337387 |
| 15 | '12050198 | Nguyễn Thị Hà | 15/10/1994 | Nữ | Nghệ An | 5720715 | 26010000335804 |
| 16 | '12050037 | Vũ Thị Hà | 10/03/1994 | Nữ | Bắc Ninh |  |  |
| 17 | '12050592 | Bùi Nguyên Hạnh | 04/03/1994 | Nữ | Quảng Ninh | 5720862 | 26010000335813 |
| 18 | '12050039 | Trần Quý Hạnh | 10/11/1994 | Nữ | Thái Bình | 5720853 | 26010000335868 |
| 19 | '12050219 | Nguyễn Thu Hằng | 09/04/1994 | Nữ | Hải Phòng | 5720844 | 26010000335956 |
| 20 | '12050500 | Vi Thị Hằng | 27/10/1993 | Nữ | Yên Bái | 5720848 | 26010000336001 |
| 21 | '12050214 | Lê Hoàng | 31/08/1994 | Nam | Nghệ An | 5745726 | 26010000337305 |
| 22 | '12050199 | Vũ Thị Hồng | 07/05/1993 | Nữ | Nghệ An |  |  |
| 23 | '12050602 | Trần Thị Huế | 22/07/1992 | Nữ | Nam Định |  |  |
| 24 | '12050220 | Nguyễn Thị Thu Hường | 21/01/1994 | Nữ | Quảng Ninh |  |  |
| 25 | '12050458 | Bùi Hồng Luyến | 27/07/1993 | Nữ | Thanh Hoá | 5752308 | 26010000337095 |
| 26 | '12050494 | Hoàng Thị Thúy Luyện | 17/03/1993 | Nữ | Bắc Giang | 5752326 | 26010000337110 |
| 27 | '12050600 | Nguyễn Hạnh Ly | 10/10/1994 | Nữ | Quảng Ninh | 5128145 | 26010000336010 |
| 28 | '12050460 | Bùi Nguyệt Mai | 08/10/1993 | Nữ | Ninh Bình |  |  |
| 29 | '12050463 | Bùi Tuyết Mai | 05/08/1992 | Nữ | Ninh Bình | 5720822 | 26010000336038 |
| 30 | '12050481 | Lý Thị Thu Ngà | 16/05/1993 | Nữ | Lạng Sơn | 3735707 | 26010000337350 |
| 31 | '12050599 | Nguyễn Minh Ngọc | 02/09/1994 | Nữ | Hà Nội | 5745742 | 26010000337332 |
| 32 | '12050499 | Lăng Thị Nguyệt | 03/07/1993 | Nữ | Lạng Sơn | 3725902 | 26010000336986 |
| 33 | '12050601 | Kiều Thị Phương | 13/09/1993 | Nữ | Hà Nội | 5720811 | 26010000336056 |
| 34 | '12050086 | Nguyễn Thị Phương | 08/05/1994 | Nữ | Hưng Yên | 5720803 | 26010000336065 |
| 35 | '12050610 | Trần Thị Thanh Phương | 14/03/1994 | Nữ | Hà Tĩnh | 5752294 | 26010000337518 |
| 36 | '12050595 | Trần Thị Phượng | 01/12/1994 | Nữ | Thanh Hoá |  |  |
| 37 | '12050609 | Vũ Hồng Phượng | 10/08/1994 | Nữ | Hà Nội | 5752369 | 26010000337156 |
| 38 | '12050471 | Phạm Thị Quý | 29/07/1993 | Nữ | Thanh Hoá | 5720815 | 26010000336108 |
| 39 | '12050224 | Đoàn Thị Ngọc Quỳnh | 09/09/1994 | Nữ | Hải Dương | 5745653 | 26010000337192 |
| 40 | '12050307 | Phạm Khánh Quỳnh | 20/08/1994 | Nữ | Thái Bình | 5752271 | 26010000336995 |
| 41 | '12050465 | Bùi Thị Tâm | 07/01/1993 | Nữ | Thanh Hoá | 5078631 | 26010000337022 |
| 42 | '12050596 | Khổng Thị Thanh | 13/11/1994 | Nữ | Quảng Ninh |  |  |
| 43 | '12050604 | Lại Phương Thảo | 20/03/1994 | Nữ | Vĩnh Phúc |  |  |
| 44 | '12050101 | Lê Đức Thuận | 14/02/1994 | Nam | Hà Nội | 5720610 | 26010000336117 |
| 45 | '12050496 | Vi Thị Lý Thuyết | 21/05/1993 | Nữ | Bắc Giang | 5720702 | 26010000336135 |
| 46 | '12050503 | Ma Thanh Thuỳ | 27/04/1993 | Nữ | Tuyên Quang | 5720618 | 26010000336144 |
| 47 | '12050466 | Đinh Thị Thanh Thuỷ | 02/09/1992 | Nữ | Ninh Bình | 5745714 | 26010000337280 |
| 48 | '12050105 | Trần Thị Thương | 04/04/1994 | Nữ | Nam Định | 5752347 | 26010000337475 |
| 49 | '12050504 | Lại Thị Tình | 10/04/1993 | Nữ | Vĩnh Phúc | 5720684 | 26010000336162 |
| 50 | '12050325 | Nguyễn Quỳnh Trang | 06/01/1994 | Nữ | Hà Nam | 5720687 | 26010000336171 |
| 51 | '12050115 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 16/02/1994 | Nữ | Bắc Giang | 5720692 | 26010000336180 |
| 52 | '12050114 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 15/11/1994 | Nữ | Bắc Giang | 5720698 | 26010000336214 |
| 53 | '12050327 | Phạm Thu Trang | 18/11/1994 | Nữ | Yên Bái | 5720597 | 26010000336232 |
| 54 | '12050328 | Trần Thị Trang | 20/12/1994 | Nữ | Thanh Hoá | 5720633 | 26010000336241 |
| 55 | '12050492 | Nguyễn Ngọc Tú | 21/01/1993 | Nữ | Nghệ An | 5720605 | 26010000336250 |
| 56 | '12050332 | Nông Thị Hải Vân | 30/03/1994 | Nữ | Thái Nguyên |  |  |
| 57 | '12050130 | Trần Thị Vân | 01/10/1994 | Nữ | Nam Định | 5752383 | 26010000337174 |
| 58 | '12050131 | Nguyễn Thị Vẻ | 05/05/1994 | Nữ | Thanh Hoá | 5720829 | 26010000336269 |
| 59 | '12050597 | Nguyễn Anh Vũ | 11/11/1994 | Nam | Hà Nội | 5720832 | 26010000336278 |
| 60 | '12050135 | Ninh Thị Yến | 02/04/1994 | Nữ | Nam Định | 5720838 | 26010000336296 |
| 61 | '12050605 | Vũ Thị Yến | 21/10/1994 | Nữ | Bắc Giang | 5745683 | 26010000337262 |