BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 **TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

 **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

 Số : 66/TB-ĐHSPKT-CTHSSV *TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2015*

# THÔNG BÁO

**Về việc trao học bổng của công ty TNHH kinh doanh lốp xe Bridgestone Việt Nam**

 Kính gửi: - **Các Khoa, Trung tâm**

 Căn cứ công văn của công ty TNHH kinh doanh lốp xe Bridgestone Việt Nam gửi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM về việc trao học bổng năm học 2015 – 2016, phòng CTHSSV xin thông báo về việc trao học bổng trên như sau:

1. **Danh sách sinh viên được cấp học bổng**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÃ SV** | **HỌ TÊN** | **NGÀY SINH** | **NGÀNH** | **ĐIỆN THOẠI** |
| 1 | 13145054 | Nguyễn Đình Du | 12/06/1995 | CNKT ô tô | 0963773338 |
| 3 | 13147086 | Đỗ Đào Quốc Xuân | 28/01/1995 | CNKT Nhiệt | 0974161385 |
| 3 | 12148175 | Lê Qúy Đông | 12/03/1994 | CN in | 01636746869 |
| 4 | 12148285 | Nguyễn Quốc Tú | 12/12/1985 | CN in | 0973853690 |
| 5 | 14119013 | Nguyễn Văn Giỏi | 01/08/1996 | CNKT máy tính | 01686453102 |
| 6 | 13142305 | Đỗ Tín | 05/08/1993 | CNKT Điện-ĐT | 01645954467 |
| 7 | 12149163 | Nguyễn Văn Vũ | 02/06/1993 | CNKTCTXD | 01673914925 |
| 8 | 14149038 | Nguyễn Tống Đông | 09/10/1996 | CNKTCTXD | 01642699067 |
| 9 | 14149103 | Lâm Hữu Minh | 02/07/1996 | CNKTCTXD | 01648431055 |
| 10 | 12143350 | Lê Đình Nghĩa | 15/05/1994 | CN Chế tạo máy | 01676100166 |
| 11 | 14116134 | Đặng Thị Mỹ Sâm | 04/10/1996 | CN Thực phẩm | 01665045864 |
| 12 | 14150103 | Đỗ Thị Mai Thi | 08/03/1996 | CNKT Môi trường | 01695511394 |
| 13 | 14950041 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 08/02/1996 | SP Tiếng Anh | 01629555189 |
| 14 | 12950058 | Nguyễn Thị Thiên Nhiên | 05/11/1994 | SP Tiếng Anh | 01632459781 |
| 15 | 14950051 | Trần Nguyễn Diễm Phước | 19/01/1996 | SP Tiếng Anh | 0989079975 |
| 16 | 13109100 | Nguyễn Thị Kim Thùy | 03/01/1993 | CN May | 0995 910 962 |
| 17 | 14109154 | Lê Thị Hồng Vân | 22/11/1996 | CN May | 0969 035 894 |
| 18 | 14109236 | Nguyễn Thị Hiền | 01/09/1995 | CN May | 0165 425 2389 |
| 19 | 13144109 | Huỳnh Hoàng Sơn | 27/09/1993 | CNKTCK | 01653398891 |
| 20 | 12104161 | Trần Đào Minh Ngọc | 05/10/1993 | KTCN | 01626608893 |
| 21 | 12110070 | Huỳnh Thế Huy | 26/09/1994 | CN Thông tin | 0962982537 |
| 22 | 13110141 | Huỳnh Nhật Tài | 12/02/1995 | CN Thông tin | 0963250910 |
| 23 | 13742056 | Trương Duy Công | 05/05/1995 | CNKT Điện - ĐT | 01697993022 |
| 24 | 13741045 | Vũ Thị Minh Khuê | 04/11/1995 | CNKT ĐTTT | 0964780524 |
| 25 | 13741050 | Đặng Trương Hồng Loan | 30/12/1995 | CNKT ĐTTT | 01648005234 |
| 26 | 13124104 | Hoàng Thị Huyền Trang | 25/03/1995 | Quản lý CN | 01694106309 |
| 27 | 13124074 | Nguyễn Việt Nhân | 24/01/1995 | Quản lý CN | 01679111205 |
| 28 | 13125014 | Nguyễn Thị Kiều Duyên | 14/08/1995 | Kế toán | 01654359299 |
| 29 | 12124026 | Nghiêm Thị Hiên | 02/12/1994 | Quản lý CN | 0972476287 |
| 30 | 13125079 | Nguyễn Thị Ngọc Quý | 17/10/1995 | Kế toán |  |

1. **Giấy tờ cần mang theo**

Bản sao CMND hoặc thẻ sinh viên *(Mang theo bản chính để đối chiếu)*

1. **Thời gian và địa điểm**

# Thời gian gặp Công ty: 10h00 thứ Sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2015 *(Sinh viên bắt buộc phải có mặt).*

* Thời gian tổ chức lễ trao học bổng: **17h30 thứ Sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2015.**
* Địa điểm: Hội trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp, Hồ Chí Minh.

Yêu cầu Sinh viên đi nhận học bổng trang phục gọn gàng, đeo bảng tên. Sinh viên vắng mặt coi như không nhận học bổng, học bổng sẽ được chuyển lại vào quỹ cho những năm sau.

Đề nghị quý Khoa /Trung tâm thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

 **TL. HIỆU TRƯỞNG**

 **TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV**

**Nơi nhận:** (Đã ký)

* Như kính gửi;
* Lưu CTHSSV.

 **NGUYỄN ANH ĐỨC**