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

**KHÓA 62 KHOA LUẬT KỲ XUÂN NĂM 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phòng Bảo vệ Chuyên đề** | **Hội đồng** | **Thời gian** | **Họ và tên sinh viên bảo vệ** |
| A2-202 | 1. PGS.TS. Trần Văn Nam 2. TS. Trần Thị Nguyệt 3. ThS. Khương Thị Quỳnh Hương | 13h00-17h30 | 1. **11204554 Trịnh Thị Mai Anh** 2. 11203358 Đoàn Trúc Quỳnh 3. 11200076 Đỗ Phương Anh 4. 11207646 Phùng Thanh Hằng 5. 11191657 Nguyễn Thị Phụng Hân 6. 11193150 Lương Hoàng Long 7. 11202469 Nguyễn Thị Quỳnh Mai |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phòng Bảo vệ Chuyên đề** | **Hội đồng** | **Thời gian** | **Họ và tên sinh viên bảo vệ** |
| A2-204 | 1. TS. Hoàng Xuân Trường 2. TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 3. TS. Lâm Thị Thu Huyền | 13h00-17h30 | 1. **11201414 Hoàng Thị Phương Hiền** 2. 11200787 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 3. 11207626 Hà Bích Diệp 4. 11208503 Nguyễn Duy Vương 5. 11201283 Bùi Thị Hằng 6. 1120CT01 Trịnh Ngọc Mai 7. 11202774 Ty Thị Kim Ngân 8. 11218274 Nguyễn Mỹ Linh |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phòng Bảo vệ Chuyên đề** | **Hội đồng** | **Thời gian** | **Họ và tên sinh viên bảo vệ** |
| A2-205 | 1. TS. Nguyễn Thị Huế 2. ThS. Đinh Hoài Nam 3. ThS. Lương Thị Thu Hà | 13h00-17h30 | 1. **11202802 Đỗ Hoài Ngọc** 2. 11201662 Lê Quốc Hùng 3. 11194228 Nguyễn Hà Phương 4. 11201925 Phùng Tuấn Khanh 5. 11193770 Lê Hồng Ngọc 6. 11204129 Phạm Cẩm Nhung 7. 11203065 Trịnh Phan Thuỳ Nhung |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phòng Bảo vệ Chuyên đề** | **Hội đồng** | **Thời gian** | **Họ và tên sinh viên bảo vệ** |
| A2-206 | 1. TS. Dương Nguyệt Nga 2. ThS. Đào Thu Hà 3. ThS. Lương Tuấn Sơn | 13h00-17h30 | 1. **11200264 Nguyễn Thị Hoàng Anh** 2. 11204241 Bùi Thị Mai Anh 3. 11201036 Đặng Mai Duyên 4. 11205674 Nguyễn Hiểu Lâm 5. 11202322 Vũ Thuỳ Linh 6. 11195648 Hồ Thị Tuyên 7. 11208568 Phan Thị Hải Yến |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phòng Bảo vệ Chuyên đề** | **Hội đồng** | **Thời gian** | **Họ và tên sinh viên bảo vệ** |
| A2-209 | 1. TS. Nguyễn Thu Trang 2. TS. Nguyễn Anh Tú 3. ThS. Đỗ Kim Hoàng | 13h00-17h30 | 1. **11200522 Tô Thị Ngọc Bích** 2. 11203100 Nguyễn Thành Phong 3. 11208266 Hồ Anh Tú 4. 11191823 Lê Khánh Hiền 5. 11192167 Nguyễn Thu Huệ 6. 11203844 Phạm Minh Thư 7. 11181770 Nguyễn Trung Hiếu 8. 11162324 Vũ Thị Đào |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phòng Bảo vệ Chuyên đề** | **Hội đồng** | **Thời gian** | **Họ và tên sinh viên bảo vệ** |
| A2-207 | 1. TS. Nguyễn Hữu Mạnh 2. ThS. Lê Thị Hồng Anh 3. ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh | 13h00-17h30 | 1. **11201481 Ngô Phạm Hiếu** 2. 11205751 Hồ Khánh Linh 3. 11203950 Nguyễn Đoàn Phương Trà 4. 11205516 Hoàng Khánh Huyền 5. 11207423 Nguyễn Cẩm Vân 6. 11200758 Phạm Tiến Đạt 7. 12210200 Hoàng Long Thành |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phòng Bảo vệ Chuyên đề** | **Hội đồng** | **Thời gian** | **Họ và tên sinh viên bảo vệ** |
| A2-213 | 1. TS. Nguyễn Thu Ba  2. TS. Ngô Thị Hồng Ánh  3. ThS. Nguyễn Hoàng Vân | 13h00-17h30 | 1. **11202078 Bùi Phương Linh** 2. 11204098 Vũ Trúc Linh 3. 11208083 Nguyễn Quỳnh Trang 4. 11203738 Trần Phương Thảo 5. 11206954 Nguyễn Phương Thảo 6. 11203301 Nông Việt Quang 7. 11203967 Lê Thị Ngọc Trâm 8. 11208552 Hoàng Thị Hải Yến |