**DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP**

**KHÓA 62 KHOA LUẬT KỲ THU NĂM 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phòng Bảo vệ Chuyên đề** | **Hội đồng** | **Thời gian** | **Họ và tên sinh viên bảo vệ** |
| A2-303 | 1. PGS.TS. Trần Văn Nam 2. TS. Trần Thị Hồng Nhung 3. TS. Nguyễn Hoàng Vân | 7h30 – 11h30 | 1. **11200156 Lê Thị Trung Anh** 2. 11202720 Phạm Thị Nga 3. 11200624 Phùng Thị Linh Chi 4. 11196449 Nguyễn Văn Đức 5. 11203792 Phạm Đắc Thơm 6. 11201122 Phan Thị Hương Giang 7. 11202276 Phùng Thi Linh |
| 13h – 17h30 | 1. **11200948 Đặng Thuỳ Dương** 2. 11200440 Vũ Quỳnh Anh 3. 11201317 Nguyễn Thị Hằng 4. 11208456 Nguyễn Thị Thảo Vi 5. 11200100 Hà Thị Lan Anh 6. 11201236 Trần Thị Thu Hà 7. 11203017 Hoàng Thị Trang Nhung |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phòng Bảo vệ Chuyên đề** | **Hội đồng** | **Thời gian** | **Họ và tên sinh viên bảo vệ** |
| A2-304 | 1. TS. Hoàng Xuân Trường 2. TS. Nguyễn Thu Ba 3. ThS. Lương Tuấn Sơn | 7h30 – 11h30 | 1. **11203201 Nguyễn Thị Thu Phương** 2. 11203131 Tô Bảo Phúc 3. 11200412 Trịnh Đình Nguyên Anh 4. 11203427 Vũ Minh Sang 5. 11202327 Nguyễn Thị Ngọc Loan 6. 11208210 Đàm Đức Trọng 7. 11202147 Lê Thị Thuỳ Linh |
| 13h – 17h30 | 1. **11201491 Nguyễn Minh Hiếu** 2. 11201090 Nguyễn Hưng Giang 3. 11202877 Phan Minh Ngọc 4. 11200838 Hoàng Công Đức 5. 11206552 Đỗ Nam Phương 6. 11203673 Nguyễn Phương Thảo 7. 11208503 Nguyễn Duy Vương |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phòng Bảo vệ Chuyên đề** | **Hội đồng** | **Thời gian** | **Họ và tên sinh viên bảo vệ** |
| A2-305 | 1. TS. Dương Nguyệt Nga 2. TS. Nguyễn Thị Đan Phương 3. ThS. Khương Thị Quỳnh Hương | 7h30 – 11h30 | 1. **11207089 Trần Thanh Thuỷ** 2. 11202141 Lê Mai Linh 3. 11202238 Nguyễn Thuỳ Linh 4. 11200127 Lê Đức Anh 5. 11200099 Hà Phương Anh 6. 11200220 Nguyễn Lâm Anh 7. 11202063 Đỗ Thị Liên |
| 13h – 17h30 | 1. **11205663 Đỗ Vương Kỳ** 2. 11200982 Nguyễn Thuỳ Dương 3. 11205000 Đỗ Quỳnh Giang 4. 11200874 Trần Minh Đức 5. 11201501 Nguyễn Trung Hiếu 6. 11201717 Ngô Thanh Hương 7. 11190439 Nguyễn Vân Anh |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phòng Bảo vệ Chuyên đề** | **Hội đồng** | **Thời gian** | **Họ và tên sinh viên bảo vệ** |
| A2-306 | 1. TS. Nguyễn Thị Huế 2. ThS. Đào Thu Hà 3. ThS. Lê Hồng Anh | 7h30 – 11h30 | 1. **11201864 Nguyễn Thị Huyền** 2. 11201134 Vũ Hương Giang 3. 11201215 Nguyễn Trọng Hà 4. 11203494 Đoàn Văn Tân 5. 11208292 Đỗ Minh Tuấn 6. 11205792 Nguyễn Diệu Linh 7. 11202559 Nguyễn Ngọc Minh |
| 13h – 17h30 | 1. **11204310 Lê Kiều Anh** 2. 11203472 Nguyễn Đình Tâm 3. 11201675 Trần Xuân Hùng 4. 11203815 Phạm Thị Thu 5. 11202922 Đào Thị Như Nguyệt 6. 11202941 Trần Thị Nhã 7. 11202590 Trần Anh Minh |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phòng Bảo vệ Chuyên đề** | **Hội đồng** | **Thời gian** | **Họ và tên sinh viên bảo vệ** |
| A2-307 | 1. TS. Nguyễn Thu Trang 2. TS. Trần Thị Nguyệt 3. ThS. Lương Thị Thu Hà | 7h30 – 11h30 | 1. **11200152 Lê Thị Ngọc Anh** 2. 11200679 Đỗ Đình Cương 3. 11203189 Nguyễn Thị Phương 4. 11202136 Hoàng Vũ Thuỳ Linh 5. 11203843 Phạm Anh Thư 6. 11206270 Kiều Hằng Ngân 7. 11208280 Nguyễn Thanh Tú |
| 13h – 17h30 | 1. **11201525 Đỗ Quỳnh Hoa** 2. 11201607 Nguyễn Việt Hoàng 3. 11201188 Nguyễn Ngọc Hà 4. 11203375 Nguyễn Diệu Quỳnh 5. 11200036 Bùi Phương Anh 6. 11200299 Nguyễn Thị Quỳnh Anh |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phòng Bảo vệ Chuyên đề** | **Hội đồng** | **Thời gian** | **Họ và tên sinh viên bảo vệ** |
| A2-309 | 1. TS. Nguyễn Hữu Mạnh 2. ThS. Ngô Thị Hồng Ánh 3. ThS. Đinh Hoài Nam | 7h30 – 11h30 | 1. **11200899 Nguyễn Vũ Thuỳ Dung** 2. 11200487 Trương Ngọc Ánh 3. 11204734 Lê Minh Công 4. 11203674 Nguyễn Phương Thảo 5. 11208401 Vũ Thu Uyên 6. 11200377 Trần Mai Anh 7. 11203551 Bùi Huyền Thanh |
| 13h – 17h30 | 1. **11208398 Trần Thu Uyên** 2. 11200962 Nguyễn Hải Dương 3. 11201246 Vũ Thanh Hà 4. 11201342 Phạm Thuý Hằng 5. 11208384 Nguyễn Thị Trang Uyên 6. 11200201 Nguyễn Đức Anh |