**DANH SÁCH SINH VIÊN K5, K40 VÀ K41 NỢ HỌC PHẦN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Học phần** | **Hệ** | **Tổng số SV**  |
| **ĐH** | **CĐ** |
| 1 | Tiếng Anh chuyên ngành | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 1 | 7 | 8 |
| 3 | Giáo dục thể chất 3 | 13 | 47 | 60 |
| 4 | Hệ thống thông tin kế toán | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Hệ thống thông tin quản lý | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Kế toán đơn vị sự nghiệp | 3 | 18 | 21 |
| 7 | Kế toán ngân hàng | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Kế toán quản trị 1 | 6 | 14 | 20 |
| 9 | Kế toán quản trị 2 | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Kế toán quốc tế | 13 | 2 | 15 |
| 11 | Kế toán tài chính 1 | 0 | 20 | 20 |
| 12 | Kế toán tài chính 2 | 3 | 23 | 26 |
| 13 | Kế toán và khai báo thuế | 0 | 5 | 5 |
| 14 | Kiểm toán | 3 | 6 | 9 |
| 15 | Kinh tế lượng | 3 | 19 | 22 |
| 16 | Kinh tế vi mô | 0 | 5 | 5 |
| 17 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 32 | 34 |
| 18 | Luật kinh tế | 1 | 8 | 9 |
| 19 | Lý thuyết xác suất thống kê toán | 1 | 12 | 13 |
| 20 | Marketing căn bản | 3 | 6 | 9 |
| 21 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Ngoại ngữ không chuyên (T.Anh 1) | 0 | 7 | 7 |
| 23 | Ngoại ngữ không chuyên (T.Anh 2) | 5 | 12 | 17 |
| 24 | Ngoại ngữ không chuyên (T.Anh 3) | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Nguyên lý kế toán  | 4 | 6 | 10 |
| 26 | Nguyên lý thống kê kinh tế | 3 | 3 | 6 |
| 27 | Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin | 1 | 2 | 3 |
| 28 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 14 | 0 | 14 |
| 29 | Phân tích và thẩm định dự án đầu tư | 3 | 1 | 4 |
| 30 | Pháp luật đại cương | 0 | 6 | 6 |
| 31 | Quản trị cung ứng | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Quản trị học | 3 | 6 | 9 |
| 33 | Quản trị ngân hàng thương mại | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Quản trị nguồn nhân lực | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Quản trị rủi ro | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Quản trị rủi ro tài chính | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Quản trị sản xuất | 21 | 5 | 26 |
| 38 | Quản trị tài chính – 2TC | 1 | 5 | 6 |
| 39 | Quản trị tài chính – 3TC | 14 | 1 | 15 |
| 40 | Quản trị thương hiệu | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Tài chính tiền tệ | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Tài chính doanh nghiệp | 0 | 9 | 9 |
| 43 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 4 | 4 | 8 |
| 44 | Tài chính doanh nghiệp 2 | 7 | 0 | 7 |
| 45 | Thẩm định dự án đầu tư | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Thanh toán quốc tế | 5 | 2 | 7 |
| 47 | Thị trường chứng khoán | 14 | 1 | 15 |
| 48 | Thị trường tài chính | 0 | 3 | 3 |
| 49 | Thực hành kế toán | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Thuế | 0 | 2 | 2 |
| 51 | Thương mại điện tử | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Tin học đại cương | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Toán kinh tế 1 | 5 | 12 | 17 |
| 54 | Toán kinh tế 2 | 2 | 14 | 16 |
| 55 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 0 | 1 | 1 |
| 56 | VB và kỹ thuật soạn thảo VB | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Văn hóa đạo đức kinh doanh | 3 | 4 | 7 |

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| 1 | 1144010139 | Châu Minh Ái | ĐH KT K5 |
| 2 | 1154010046 | Lăng Thị Cẩm Tú | CĐ Kế Toán K41 |
| 3 | 2116220015 | Đào Chu Bảo Ly | CĐ Kế Toán K41 |
| 4 | 2116220022 | Nguyễn Thị Cẩm Nhàn | CĐ Kế Toán K41 |
| 5 | 2116210041 | Phan Thái Minh Trang | CĐ QTKD K41 |
| 6 | 2116210048 | Phạm Thế Duy | CĐ QTKD K41 |
| 7 | 2116210059 | Trần Mậu Trung | CĐ QTKD K41 |
| *Danh sách trên gồm 7 sinh viên.* |  |

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| 1 | 1154020021 | Nguyễn Tấn Khang | ĐH QTKD K5 |
| 2 | 2115210010 | Phạm Vũ Ngọc Gia Hân | CĐ QTKD K40 |
| 3 | 2115210025 | Huỳnh Xuân Phúc | CĐ QTKD K40 |
| 4 | 2116210018 | Nguyễn Toàn Năng | CĐ QTKD K41 |
| 5 | 2116210020 | Đỗ Trung Nghĩa | CĐ QTKD K41 |
| 6 | 2116210025 | Nguyễn Thị Thúy Nhi | CĐ QTKD K41 |
| 7 | 2116210026 | Nguyễn Trần Thị Hồng Nhung | CĐ QTKD K41 |
| 8 | 2116210028 | Nguyễn Phương Thảo | CĐ QTKD K41 |

*Danh sách trên gồm 8 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2115210022 | Hoàng Thị Kim Oanh | CĐ QTKD K41 |
| 2 | 2116210003 | Tôn Nữ Mỹ Anh | CĐ QTKD K41 |
| 3 | 2116210009 | Mai Thụy Tuyết Kha | CĐ QTKD K41 |
| 4 | 2116210013 | Nguyễn Thị Yến Linh | CĐ QTKD K41 |
| 5 | 2116210015 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | CĐ QTKD K41 |
| 6 | 2116210016 | Nguyễn Thành Minh | CĐ QTKD K41 |
| 7 | 2116210023 | Đỗ Huỳnh Thúy Nhi | CĐ QTKD K41 |
| 8 | 2116210025 | Nguyễn Thị Thúy Nhi | CĐ QTKD K41 |
| 9 | 2116210026 | Nguyễn Trần Thị Hồng Nhung | CĐ QTKD K41 |
| 10 | 2116210028 | Nguyễn Phương Thảo | CĐ QTKD K41 |
| 11 | 2116210034 | Huỳnh Thị Mỹ Tiên | CĐ QTKD K41 |
| 12 | 2116210038 | Đào Nguyễn Thùy Trang | CĐ QTKD K41 |
| 13 | 2116210039 | Hoàng Thị Mai Trang | CĐ QTKD K41 |
| 14 | 2116210040 | Nguyễn Thị Thùy Trang | CĐ QTKD K41 |
| 15 | 2116210041 | Phan Thái Minh Trang | CĐ QTKD K41 |
| 16 | 2116210042 | Nguyễn Nhật Trường | CĐ QTKD K41 |
| 17 | 2116210046 | Đinh Phan Hồng Ngọc | CĐ QTKD K41 |
| 18 | 2116210050 | Lê Thị Như Quỳnh | CĐ QTKD K41 |
| 19 | 2116210053 | Tạ Ngô Minh Hiếu | CĐ QTKD K41 |
| 20 | 2116210058 | Nguyễn Bùi Thảo Nguyên | CĐ QTKD K41 |
| 21 | 2116210059 | Trần Mậu Trung | CĐ QTKD K41 |
| 22 | 2116220001 | Hoàng Anh | CĐ Kế Toán K41 |
| 23 | 2116220002 | Lê Thị Phương Anh | CĐ Kế Toán K41 |
| 24 | 2116220004 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | CĐ Kế Toán K41 |
| 25 | 2116220005 | Nguyễn Thị Ly Đa | CĐ Kế Toán K41 |
| 26 | 2116220008 | Trần Thị Mỹ Duyên | CĐ Kế Toán K41 |
| 27 | 2116220011 | Nguyễn Thị Thanh Hiền | CĐ Kế Toán K41 |
| 28 | 2116220014 | Bùi Hồng Loan | CĐ Kế Toán K41 |
| 29 | 2116220016 | Nguyễn Thị Thanh Mai | CĐ Kế Toán K41 |
| 30 | 2116220018 | Đới Hằng Nga | CĐ Kế Toán K41 |
| 31 | 2116220022 | Nguyễn Thị Cẩm Nhàn | CĐ Kế Toán K41 |
| 32 | 2116220024 | Ngô Thị Nhi | CĐ Kế Toán K41 |
| 33 | 2116220025 | Nguyễn Thị Lan Nhi | CĐ Kế Toán K41 |
| 34 | 2116220026 | Huỳnh Như | CĐ Kế Toán K41 |
| 35 | 2116220030 | Trần Thị Xuân Phương | CĐ Kế Toán K41 |
| 36 | 2116220031 | Nguyễn Thị Thu Thanh | CĐ Kế Toán K41 |
| 37 | 2116220032 | Trần Hiền Nguyên Thanh | CĐ Kế Toán K41 |
| 38 | 2116220033 | Lê Thị Thuận | CĐ Kế Toán K41 |
| 39 | 2116220034 | Lê Thị Thanh Trà | CĐ Kế Toán K41 |
| 40 | 2116220036 | Đặng Thị Thùy Trang | CĐ Kế Toán K41 |
| 41 | 2116220039 | Nguyễn Thị Thùy Trang | CĐ Kế Toán K41 |
| 42 | 2116220048 | Đậu Phương Thảo | CĐ Kế Toán K41 |
| 43 | 2116220049 | Cao Hoàng Anh Thư | CĐ Kế Toán K41 |
| 44 | 2116220051 | Lê Việt Hoài Thương | CĐ Kế Toán K41 |
| 45 | 2116220053 | Nguyễn Thị Nhung | CĐ Kế Toán K41 |
| 46 | 1144010139 | Châu Minh Ái | CĐ Kế Toán K41 |
| 47 | 2115230020 | Nguyễn Thị Hồng Sáng  | CĐ TCNH K40 |
| 48 | 1144010043  | Võ Phan Huy Quang | ĐH KT K5 |
| 49 | 1144010159 | Hoàng Hiệp | ĐH KT K5 |
| 50 | 1154010002 | Trần Thị Vân Anh | ĐH KT K5 |
| 51 | 1154010009 | Đỗ Duy | ĐH KT K5 |
| 52 | 1154010015 | Trần Thanh Hiền | ĐH KT K5 |
| 53 | 1154010024 | Nguyễn Thị Tú Linh | ĐH KT K5 |
| 54 | 1154010030 | Phạm Kiều Mỵ | ĐH KT K5 |
| 55 | 1154010040 | Lại Thị Lam Phương | ĐH KT K5 |
| 56 | 1154010046 | Lăng Thị Cẩm Tú | ĐH KT K5 |
| 57 | 1154010047 | Văng Thị Kim Tuyền | ĐH KT K5 |
| 58 | 1154010048 | Nguyễn Văn Tứ | ĐH KT K5 |
| 59 | 1154010052 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | ĐH KT K5 |
| 60 | 1154010066 | Insixiengmay Phousavanh | ĐH KT K5 |

*Danh sách trên gồm 60 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1144010139 | Châu Minh Ái | CĐ Kế Toán K41 |

*Danh sách trên gồm 1 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154020060 | Vũ Anh Thư | ĐH QTKD K5 |
| 2 | 1154020067 | Nguyễn Huỳnh Thanh Xuân | ĐH QTKD K5 |
| 3 | 1154020074 | Latdaphone Thepbualy | ĐH QTKD K5 |

*Danh sách trên gồm 3 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: KẾ TOÁN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1144010139 | Châu Minh Ái | CĐ Kế Toán K41 |
| 2 | 2116220001 | Hoàng Anh | CĐ Kế Toán K41 |
| 3 | 2116220011 | Nguyễn Thị Thanh Hiền | CĐ Kế Toán K41 |
| 4 | 2116220014 | Bùi Hồng Loan | CĐ Kế Toán K41 |
| 5 | 2116220015 | Đào Chu Bảo Ly | CĐ Kế Toán K41 |
| 6 | 2116220016 | Nguyễn Thị Thanh Mai | CĐ Kế Toán K41 |
| 7 | 2116220017 | Vũ Thảo My | CĐ Kế Toán K41 |
| 8 | 2116220021 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | CĐ Kế Toán K41 |
| 9 | 2116220026 | Huỳnh Như | CĐ Kế Toán K41 |
| 10 | 2116220030 | Trần Thị Xuân Phương | CĐ Kế Toán K41 |
| 11 | 2116220032 | Trần Hiền Nguyên Thanh | CĐ Kế Toán K41 |
| 12 | 2116220034 | Lê Thị Thanh Trà | CĐ Kế Toán K41 |
| 13 | 2116220040 | Hà Quốc Trọng | CĐ Kế Toán K41 |
| 14 | 2116220043 | Bùi Bích Vân | CĐ Kế Toán K41 |
| 15 | 2116220048 | Đậu Phương Thảo | CĐ Kế Toán K41 |
| 16 | 2116220049 | Cao Hoàng Anh Thư | CĐ Kế Toán K41 |
| 17 | 2116220051 | Lê Việt Hoài Thương | CĐ Kế Toán K41 |
| 18 | 2116220053 | Nguyễn Thị Nhung | CĐ Kế Toán K41 |
| 19 | 1154010024 | Nguyễn Thị Tú Linh | ĐH KT K5 |
| 20 | 1154010052 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | ĐH KT K5 |
| 21 | 1154010056 | Trần Thị Hà Trang | ĐH KT K5 |

*Danh sách trên gồm 21 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1144010139 | Châu Minh Ái | CĐ Kế Toán K41 |
| 2 | 2116220039 | Nguyễn Thị Thùy Trang | CĐ Kế Toán K41 |
| 3 | 2116220051 | Lê Việt Hoài Thương | CĐ Kế Toán K41 |
| 4 | 2115220031  | Nguyễn Thị Bích Phượng  | CĐ Kế Toán K40 |
| 5 | 1144010159 | Hoàng Hiệp  | ĐH KT K5 |

*Danh sách trên gồm 5 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1144010139 | Châu Minh Ái | CĐ Kế Toán K41 |
| 2 | 2116220051 | Lê Việt Hoài Thương | CĐ Kế Toán K41 |
| 3 | 2116210020 | Đỗ Trung Nghĩa | CĐ QTKD K41 |
| 4 | 2116210026 | Nguyễn Trần Thị Hồng Nhung | CĐ QTKD K41 |
| 5 | 2116210033 | Nguyễn Thị Kim Thủy | CĐ QTKD K41 |
| 6 | 2116210039 | Hoàng Thị Mai Trang | CĐ QTKD K41 |
| 7 | 2116210042 | Nguyễn Nhật Trường | CĐ QTKD K41 |
| 8 | 2116210048 | Phạm Thế Duy | CĐ QTKD K41 |
| 9 | 2116210050 | Lê Thị Như Quỳnh | CĐ QTKD K41 |
| 10 | 2114220066 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | CĐ Kế Toán K40 |
| 11 | 2115220003 | Phạm Hoàng Anh | CĐ Kế Toán K40 |
| 12 | 2115220004 | Trần Thị Phi Anh | CĐ Kế Toán K40 |
| 13 | 2115220014 | Trần Lê Thảo Hiền | CĐ Kế Toán K40 |
| 14 | 2115220019 | Vũ Diệp Khánh Huyền | CĐ Kế Toán K40 |
| 15 | 1154010052 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | ĐH KT K5 |
| 16 | 1154020003 | Kiều Thị Lan Anh | ĐH QTKD K5 |
| 17 | 1154020026 | Ngô Đức Hòa Long | ĐH QTKD K5 |
| 18 | 1154020032 | Nguyễn Thụy Bích Ngọc | ĐH QTKD K5 |
| 19 | 1154020037 | Đào Thị Ánh Nguyệt | ĐH QTKD K5 |
| 20 | 1154020039 | Lý Ngọc Yến Nhi | ĐH QTKD K5 |

*Danh sách trên gồm 20 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1144010043 | Võ Phan Huy Quang | ĐH KT K5 |
| 2 | 1154010002 | Trần Thị Vân Anh | ĐH KT K5 |
| 3 | 1154010009 | Đỗ Duy | ĐH KT K5 |
| 4 | 1154010015 | Trần Thanh Hiền | ĐH KT K5 |
| 5 | 1154010027 | Trần Duy Long | ĐH KT K5 |
| 6 | 1154010052 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | ĐH KT K5 |

*Danh sách trên gồm 6 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: KẾ TOÁN QUỐC TẾ**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1144010139 | Châu Minh Ái | CĐ Kế Toán K41 |
| 2 | 2115230020 | Nguyễn Thị Hồng Sáng | CĐ TCNH K40 |
| 3 | 1144010043 | Võ Phan Huy Quang | ĐH KT K5 |
| 4 | 1144010159 | Hoàng Hiệp | ĐH KT K5 |
| 5 | 1154010002 | Trần Thị Vân Anh | ĐH KT K5 |
| 6 | 1154010009 | Đỗ Duy | ĐH KT K5 |
| 7 | 1154010015 | Trần Thanh Hiền | ĐH KT K5 |
| 8 | 1154010024 | Nguyễn Thị Tú Linh | ĐH KT K5 |
| 9 | 1154010030 | Phạm Kiều Mỵ | ĐH KT K5 |
| 10 | 1154010040 | Lại Thị Lam Phương | ĐH KT K5 |
| 11 | 1154010046 | Lăng Thị Cẩm Tú | ĐH KT K5 |
| 12 | 1154010047 | Văng Thị Kim Tuyền | ĐH KT K5 |
| 13 | 1154010048 | Nguyễn Văn Tứ | ĐH KT K5 |
| 14 | 1154010052 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | ĐH KT K5 |
| 15 | 1154010066 | Insixiengmay Phousavanh | ĐH KT K5 |

*Danh sách trên gồm 15 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1144010139 | Châu Minh Ái | CĐ Kế Toán K41 |
| 2 | 2116220007 | Nguyễn Thị Thùy Dung | CĐ Kế Toán K41 |
| 3 | 2116220011 | Nguyễn Thị Thanh Hiền | CĐ Kế Toán K41 |
| 4 | 2116220014 | Bùi Hồng Loan | CĐ Kế Toán K41 |
| 5 | 2116220015 | Đào Chu Bảo Ly | CĐ Kế Toán K41 |
| 6 | 2116220016 | Nguyễn Thị Thanh Mai | CĐ Kế Toán K41 |
| 7 | 2116220017 | Vũ Thảo My | CĐ Kế Toán K41 |
| 8 | 2116220021 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | CĐ Kế Toán K41 |
| 9 | 2116220024 | Ngô Thị Nhi | CĐ Kế Toán K41 |
| 10 | 2116220026 | Huỳnh Như | CĐ Kế Toán K41 |
| 11 | 2116220030 | Trần Thị Xuân Phương | CĐ Kế Toán K41 |
| 12 | 2116220032 | Trần Hiền Nguyên Thanh | CĐ Kế Toán K41 |
| 13 | 2116220039 | Nguyễn Thị Thùy Trang | CĐ Kế Toán K41 |
| 14 | 2116220040 | Hà Quốc Trọng | CĐ Kế Toán K41 |
| 15 | 2116220051 | Lê Việt Hoài Thương | CĐ Kế Toán K41 |
| 16 | 2116220053 | Nguyễn Thị Nhung | CĐ Kế Toán K41 |
| 17 | 2115220004 | Trần Thị Phi Anh | CĐ Kế Toán K40 |
| 18 | 2115220031 | Nguyễn Thị Bích Phượng | CĐ Kế Toán K40 |
| 19 | 2115230012 | Mai Ngọc Khanh | CĐ TCNH K40 |

*Danh sách trên gồm 19 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1144010043 | Võ Phan Huy Quang | ĐH KT K5 |
| 2 | 1154010030 | Phạm Kiều Mỵ | ĐH KT K5 |
| 3 | 1154010046 | Lăng Thị Cẩm Tú | ĐH KT K5 |
| 4 | 2115220004 | Trần Thị Phi Anh | CĐ Kế Toán K40 |
| 5 | 2115220019 | Vũ Diệp Khánh Huyền | CĐ Kế Toán K40 |
| 6 | 2115220027 | Cao Như Nguyệt | CĐ Kế Toán K40 |
| 7 | 2115220029 | Phạm Ngọc Loan Phương | CĐ Kế Toán K40 |
| 8 | 2115220031 | Nguyễn Thị Bích Phượng | CĐ Kế Toán K40 |
| 9 | 2115220036 | Quách Kim Tiểu Thư | CĐ Kế Toán K40 |
| 10 | 2116220001 | Hoàng Anh | CĐ Kế Toán K41 |
| 11 | 2116220002 | Lê Thị Phương Anh | CĐ Kế Toán K41 |
| 12 | 2116220014 | Bùi Hồng Loan | CĐ Kế Toán K41 |
| 13 | 2116220015 | Đào Chu Bảo Ly | CĐ Kế Toán K41 |
| 14 | 2116220016 | Nguyễn Thị Thanh Mai | CĐ Kế Toán K41 |
| 15 | 2116220018 | Đới Hằng Nga | CĐ Kế Toán K41 |
| 16 | 2116220021 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | CĐ Kế Toán K41 |
| 17 | 2116220026 | Huỳnh Như | CĐ Kế Toán K41 |
| 18 | 2116220030 | Trần Thị Xuân Phương | CĐ Kế Toán K41 |
| 19 | 2116220031 | Nguyễn Thị Thu Thanh | CĐ Kế Toán K41 |
| 20 | 2116220032 | Trần Hiền Nguyên Thanh | CĐ Kế Toán K41 |
| 21 | 2116220039 | Nguyễn Thị Thùy Trang | CĐ Kế Toán K41 |
| 22 | 2116220040 | Hà Quốc Trọng | CĐ Kế Toán K41 |
| 23 | 2116220048 | Đậu Phương Thảo | CĐ Kế Toán K41 |
| 24 | 2116220049 | Cao Hoàng Anh Thư | CĐ Kế Toán K41 |
| 25 | 2116220051 | Lê Việt Hoài Thương | CĐ Kế Toán K41 |
| 26 | 2116220053 | Nguyễn Thị Nhung | CĐ Kế Toán K41 |

*Danh sách trên gồm 26 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2115210010 | Phạm Vũ Ngọc Gia Hân | CĐ QTKD K40 |

*Danh sách trên gồm 1 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: KẾ TOÁN VÀ KHAI BÁO THUẾ**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2115220027 | Cao Như Nguyệt | CĐ Kế Toán K40 |
| 2 | 2115220029 | Phạm Ngọc Loan Phương | CĐ Kế Toán K40 |
| 3 | 2115220031 | Nguyễn Thị Bích Phượng | CĐ Kế Toán K40 |
| 4 | 2115220036 | Quách Kim Tiểu Thư | CĐ Kế Toán K40 |
| 5 | 2116220051 | Lê Việt Hoài Thương | CĐ Kế Toán K41 |

*Danh sách trên gồm 5 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: KIỂM TOÁN**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154010002 | Trần Thị Vân Anh | ĐH KT K5 |
| 2 | 1154010052 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | ĐH KT K5 |
| 3 | 1154010054 | Phạm Nguyễn Hoài Thương | ĐH KT K5 |
| 4 | 2115220019 | Vũ Diệp Khánh Huyền | CĐ Kế Toán K40 |
| 5 | 2115220027 | Cao Như Nguyệt | CĐ Kế Toán K40 |
| 6 | 2115230020 | Nguyễn Thị Hồng Sáng | CĐ TCNH K40 |
| 7 | 1144010139 | Châu Minh Ái | CĐ Kế Toán K41 |
| 8 | 2116220040 | Hà Quốc Trọng | CĐ Kế Toán K41 |
| 9 | 2116220051 | Lê Việt Hoài Thương | CĐ Kế Toán K41 |

*Danh sách trên gồm 9 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: KINH TẾ LƯỢNG**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154020002 | Trần Thị Kim Anh | ĐH QTKD K5 |
| 2 | 1154020026 | Ngô Đức Hòa Long | ĐH QTKD K5 |
| 3 | 1154020032 | Nguyễn Thụy Bích Ngọc | ĐH QTKD K5 |
| 4 | 2116210009 | Mai Thụy Tuyết Kha | CĐ QTKD K41 |
| 5 | 2116210013 | Nguyễn Thị Yến Linh | CĐ QTKD K41 |
| 6 | 2116210015 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | CĐ QTKD K41 |
| 7 | 2116210020 | Đỗ Trung Nghĩa | CĐ QTKD K41 |
| 8 | 2116210025 | Nguyễn Thị Thúy Nhi | CĐ QTKD K41 |
| 9 | 2116210026 | Nguyễn Trần Thị Hồng Nhung | CĐ QTKD K41 |
| 10 | 2116210028 | Nguyễn Phương Thảo | CĐ QTKD K41 |
| 11 | 2116210031 | Trần Gia Thuận | CĐ QTKD K41 |
| 12 | 2116210033 | Nguyễn Thị Kim Thủy | CĐ QTKD K41 |
| 13 | 2116210034 | Huỳnh Thị Mỹ Tiên | CĐ QTKD K41 |
| 14 | 2116210039 | Hoàng Thị Mai Trang | CĐ QTKD K41 |
| 15 | 2116210042 | Nguyễn Nhật Trường | CĐ QTKD K41 |
| 16 | 2116210045 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | CĐ QTKD K41 |
| 17 | 2116210046 | Đinh Phan Hồng Ngọc | CĐ QTKD K41 |
| 18 | 2116210048 | Phạm Thế Duy | CĐ QTKD K41 |
| 19 | 2116210050 | Lê Thị Như Quỳnh | CĐ QTKD K41 |
| 20 | 2116210053 | Tạ Ngô Minh Hiếu | CĐ QTKD K41 |
| 21 | 2116210058 | Nguyễn Bùi Thảo Nguyên | CĐ QTKD K41 |
| 22 | 2116210059 | Trần Mậu Trung | CĐ QTKD K41 |

*Danh sách trên gồm 22 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: KINH TẾ VI MÔ**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2115210024 | Trần Hoàng Phúc | CĐ QTKD K40 |
| 2 | 2115210025 | Huỳnh Xuân Phúc | CĐ QTKD K40 |
| 3 | 2115210029 | Nguyễn Gia Thiên Tường | CĐ QTKD K40 |
| 4 | 2115210033 | Cao Văn Thiên | CĐ QTKD K40 |
| 5 | 2116210048 | Phạm Thế Duy | CĐ QTKD K41 |

*Danh sách trên gồm 5 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: KINH TẾ VĨ MÔ**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1144010043 | Võ Phan Huy Quang | ĐH KT K5 |
| 2 | 1154020034 | Phạm Thị Bảo Ngọc | ĐH QTKD K5 |
| 3 | 2115210010 | Phạm Vũ Ngọc Gia Hân | CD QTKD K40 |
| 4 | 2115210025 | Huỳnh Xuân Phúc | CD QTKD K40 |
| 5 | 2115210029 | Nguyễn Gia Thiên Tường | CD QTKD K40 |
| 6 | 2115220031 | Nguyễn Thị Bích Phượng | CĐ Kế Toán K40 |
| 7 | 2115230012 | Mai Ngọc Khanh | CĐ TCNH K40 |
| 8 | 2115230019 | Đinh Diễm Quỳnh | CĐ TCNH K40 |
| 9 | 2115230020 | Nguyễn Thị Hồng Sáng | CĐ TCNH K40 |
| 10 | 2116210002 | Phạm Thị Lan Anh | CĐ QTKD K41 |
| 11 | 2116210009 | Mai Thụy Tuyết Kha | CĐ QTKD K41 |
| 12 | 2116210012 | Nguyễn Thị Thùy Linh | CĐ QTKD K41 |
| 13 | 2116210013 | Nguyễn Thị Yến Linh | CĐ QTKD K41 |
| 14 | 2116210015 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | CĐ QTKD K41 |
| 15 | 2116210015 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | CĐ QTKD K41 |
| 16 | 2116210020 | Đỗ Trung Nghĩa | CĐ QTKD K41 |
| 17 | 2116210025 | Nguyễn Thị Thúy Nhi | CĐ QTKD K41 |
| 18 | 2116210028 | Nguyễn Phương Thảo | CĐ QTKD K41 |
| 19 | 2116210031 | Trần Gia Thuận | CĐ QTKD K41 |
| 20 | 2116210039 | Hoàng Thị Mai Trang | CĐ QTKD K41 |
| 21 | 2116210042 | Nguyễn Nhật Trường | CĐ QTKD K41 |
| 22 | 2116210043 | Nguyễn Ngọc Tuấn | CĐ QTKD K41 |
| 23 | 2116210048 | Phạm Thế Duy | CĐ QTKD K41 |
| 24 | 2116210050 | Lê Thị Như Quỳnh | CĐ QTKD K41 |
| 25 | 2116220014 | Bùi Hồng Loan | CĐ Kế Toán K41 |
| 26 | 2116220015 | Đào Chu Bảo Ly | CĐ Kế Toán K41 |
| 27 | 2116220016 | Nguyễn Thị Thanh Mai | CĐ Kế Toán K41 |
| 28 | 2116220017 | Vũ Thảo My | CĐ Kế Toán K41 |
| 29 | 2116220026 | Huỳnh Như | CĐ Kế Toán K41 |
| 30 | 2116220039 | Nguyễn Thị Thùy Trang | CĐ Kế Toán K41 |
| 31 | 2116220048 | Đậu Phương Thảo | CĐ Kế Toán K41 |
| 32 | 2116220049 | Cao Hoàng Anh Thư | CĐ Kế Toán K41 |
| 33 | 2116220051 | Lê Việt Hoài Thương | CĐ Kế Toán K41 |
| 34 | 2116220053 | Nguyễn Thị Nhung | CĐ Kế Toán K41 |

*Danh sách trên gồm 34 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: LUẬT KINH TẾ**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154020026 | Ngô Đức Hòa Long | ĐH QTKD K5 |
| 2 | 2115210025 | Huỳnh Xuân Phúc | CĐ QTKD K40 |
| 3 | 2116210020 | Đỗ Trung Nghĩa | CĐ QTKD K41 |
| 4 | 2116210025 | Nguyễn Thị Thúy Nhi | CĐ QTKD K41 |
| 5 | 2116210026 | Nguyễn Trần Thị Hồng Nhung | CĐ QTKD K41 |
| 6 | 2116210041 | Phan Thái Minh Trang | CĐ QTKD K41 |
| 7 | 2116210043 | Nguyễn Ngọc Tuấn | CĐ QTKD K41 |
| 8 | 2116210050 | Lê Thị Như Quỳnh | CĐ QTKD K41 |
| 9 | 2116220053 | Nguyễn Thị Nhung | CĐ Kế Toán K41 |

*Danh sách trên gồm 9 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ TOÁN**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154020002 | Trần Thị Kim Anh | ĐH QTKD K5 |
| 2 | 2114220066 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | CĐ Kế Toán K40 |
| 3 | 2115220031 | Nguyễn Thị Bích Phượng | CĐ Kế Toán K40 |
| 4 | 2115210010 | Phạm Vũ Ngọc Gia Hân | CĐ QTKD K40 |
| 5 | 2115210025 | Huỳnh Xuân Phúc | CĐ QTKD K40 |
| 6 | 2115210029 | Nguyễn Gia Thiên Tường | CĐ QTKD K40 |
| 7 | 2115230014 | Lại Thị Huỳnh Mai | CĐ TCNH K40 |
| 8 | 2115230019 | Đinh Diễm Quỳnh | CĐ TCNH K40 |
| 9 | 2115230020 | Nguyễn Thị Hồng Sáng | CĐ TCNH K40 |
| 10 | 2116210048 | Phạm Thế Duy | CĐ QTKD K41 |
| 11 | 2116210050 | Lê Thị Như Quỳnh | CĐ QTKD K41 |
| 12 | 2116220049 | Cao Hoàng Anh Thư | CĐ Kế Toán K41 |
| 13 | 2116220051 | Lê Việt Hoài Thương | CĐ Kế Toán K41 |

*Danh sách trên gồm 13 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: MARKETING CĂN BẢN**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154010040 | Lại Thị Lam Phương | ĐH KT K5 |
| 2 | 1154020021 | Nguyễn Tấn Khang | ĐH QTKD K5 |
| 3 | 1154020026 | Ngô Đức Hòa Long | ĐH QTKD K5 |
| 4 | 2116210015 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | CĐ QTKD K41 |
| 5 | 2116210023 | Đỗ Huỳnh Thúy Nhi | CĐ QTKD K41 |
| 6 | 2116210033 | Nguyễn Thị Kim Thủy | CĐ QTKD K41 |
| 7 | 2116210050 | Lê Thị Như Quỳnh | CĐ QTKD K41 |
| 8 | 2116220021 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | CĐ Kế Toán K41 |
| 9 | 2116220030 | Trần Thị Xuân Phương | CĐ Kế Toán K41 |

*Danh sách trên gồm 9 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154010052 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | ĐH KT K5 |
| 2 | 1144010159 | Hoàng Hiệp | ĐH KT K5 |
| 3 | 2116220048 | Đậu Phương Thảo | CĐ Kế Toán K41 |

*Danh sách trên gồm 3 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN (TIẾNG ANH 1)**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2115230020 | Nguyễn Thị Hồng Sáng | CĐ TCNH K40 (3TC) |
| 2 | 2116210042 | Nguyễn Nhật Trường | CĐ QTKD K41 |
| 3 | 2116210043 | Nguyễn Ngọc Tuấn | CĐ QTKD K41 |
| 4 | 2116210046 | Đinh Phan Hồng Ngọc | CĐ QTKD K41 |
| 5 | 2116220038 | Nguyễn Thị Thùy Trang | CĐ Kế Toán K41 |
| 6 | 2116220039 | Nguyễn Thị Thùy Trang | CĐ Kế Toán K41 |
| 7 | 2116220040 | Hà Quốc Trọng | CĐ Kế Toán K41 |

*Danh sách trên gồm 7 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN (TIẾNG ANH 2)**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154010023 | Nguyễn Thị Liên | ĐH KT K5 |
| 2 | 1154010029 | Ngô Thị Diễm My | ĐH KT K5 |
| 3 | 1154020003 | Kiều Thị Lan Anh | ĐH QTKD K5 |
| 4 | 1154020007 | Nguyễn Minh Châu | ĐH QTKD K5 |
| 5 | 1154020061 | Nguyễn Trần Minh Thư | ĐH QTKD K5 |
| 6 | 2115220004 | Trần Thị Phi Anh | CĐ KT K40 |
| 7 | 2115220013 | Nguyễn Thị Hiền | CĐ KT K40 |
| 8 | 2115220036 | Quách Kim Tiểu Thư | CĐ KT K40 |
| 9 | 2116210013 | Nguyễn Thị Yến Linh | CĐ QTKD K41 |
| 10 | 2116210025 | Nguyễn Thị Thúy Nhi | CĐ QTKD K41 |
| 11 | 2116210041 | Phan Thái Minh Trang | CĐ QTKD K41 |
| 12 | 2116210048 | Phạm Thế Duy | CĐ QTKD K41 |
| 13 | 2116220021 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | CĐ Kế Toán K41 |
| 14 | 2116220039 | Nguyễn Thị Thùy Trang | CĐ Kế Toán K41 |
| 15 | 2116220040 | Hà Quốc Trọng | CĐ Kế Toán K41 |
| 16 | 2116220043 | Bùi Bích Vân | CĐ Kế Toán K41 |
| 17 | 2116220053 | Nguyễn Thị Nhung | CĐ Kế Toán K41 |

*Danh sách trên gồm 17 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN (TIẾNG ANH 3)**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1144010043 | Võ Phan Huy Quang | ĐH KT K5 |
| 2 | 1144010139 | Châu Minh Ái | CĐ Kế Toán K41 |
| 3 | 2115230020 | Nguyễn Thị Hồng Sáng | CĐ TCNH K40 |

*Danh sách trên gồm 3 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154010029 | Ngô Thị Diễm My | ĐH KT K5 |
| 2 | 1154010048 | Nguyễn Văn Tứ | ĐH KT K5 |
| 3 | 1154020007 | Nguyễn Minh Châu | ĐH QTKD K5 |
| 4 | 1154020061 | Nguyễn Trần Minh Thư | ĐH QTKD K5 |
| 5 | 2115210025 | Huỳnh Xuân Phúc | CĐ QTKD K40 |
| 6 | 2115210029 | Nguyễn Gia Thiên Tường | CĐ QTKD K40 |
| 7 | 2116210009 | Mai Thụy Tuyết Kha | CĐ QTKD K41 |
| 8 | 2116210050 | Lê Thị Như Quỳnh | CĐ QTKD K41 |
| 9 | 2116220016 | Nguyễn Thị Thanh Mai | CĐ Kế Toán K41 |
| 10 | 2116220048 | Đậu Phương Thảo | CĐ Kế Toán K41 |

*Danh sách trên gồm 10 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154010046 | Lăng Thị Cẩm Tú | ĐH KT K5 |
| 2 | 1154020002 | Trần Thị Kim Anh | ĐH QTKD K5 |
| 3 | 1154020026 | Ngô Đức Hòa Long | ĐH QTKD K5 |
| 4 | 2116220001 | Hoàng Anh | CĐ Kế Toán K41 |
| 5 | 2116220005 | Nguyễn Thị Ly Đa | CĐ Kế Toán K41 |
| 6 | 2116220021 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | CĐ Kế Toán K41 |

*Danh sách trên gồm 6 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CN MAC-LÊNIN**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2116210048 | Phạm Thế Duy (NNLCBML 1: 2TC) | CĐ QTKD K41  |
| 2 | 2116210048 | Phạm Thế Duy (NNLCBML 2: 3TC) | CĐ QTKD K41 |
| 3 | 1144010159 | Hoàng Hiệp (NNLCBML, 5TC) | ĐH KT K5 |

*Danh sách trên gồm 3 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154020003 | Kiều Thị Lan Anh | ĐH QTKD K5 |
| 2 | 1154020012 | Phạm Hoàng Kiều Diễm | ĐH QTKD K5 |
| 3 | 1154020014 | Nguyễn Ngọc Thùy Dương | ĐH QTKD K5 |
| 4 | 1154020026 | Ngô Đức Hòa Long | ĐH QTKD K5 |
| 5 | 1154020054 | Trương Ngọc Phương Thảo | ĐH QTKD K5 |
| 6 | 1154020059 | Nguyễn Anh Thư | ĐH QTKD K5 |
| 7 | 1154020068 | Nguyễn Thị Quỳnh Ý | ĐH QTKD K5 |
| 8 | 1154020070 | Outtama Khotsakeo | ĐH QTKD K5 |
| 9 | 1154020071 | Anoulack Luangking | ĐH QTKD K5 |
| 10 | 1154020072 | Namchiep Keovilay | ĐH QTKD K5 |
| 11 | 1154020074 | Latdaphone Thepbualy | ĐH QTKD K5 |
| 12 | 1154020075 | Simueang Thoummala | ĐH QTKD K5 |
| 13 | 1154020076 | Anousith Lattanavong | ĐH QTKD K5 |
| 14 | 1154020077 | Songkan Lakhamfong | ĐH QTKD K5 |

*Danh sách trên gồm 14 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1144010139 | Châu Minh Ái | CĐ Kế Toán K41 |
| 2 | 1154010015 | Trần Thanh Hiền | ĐH KT K5 |
| 3 | 1154010029 | Ngô Thị Diễm My | ĐH KT K5 |
| 4 | 1154010066 | Insixiengmay Phousavanh | ĐH KT K5 |

*Danh sách trên gồm 4 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2115210006 | Đặng Tuy Doanh | CĐ QTKD K40 |
| 2 | 2115210025 | Huỳnh Xuân Phúc | CĐ QTKD K40 |
| 3 | 2115230012 | Mai Ngọc Khanh | CĐ TCNH K40 |
| 4 | 2116210020 | Đỗ Trung Nghĩa | CĐ QTKD K41 |
| 5 | 2116210050 | Lê Thị Như Quỳnh | CĐ QTKD K41 |
| 6 | 2116220040 | Hà Quốc Trọng | CĐ Kế Toán K41 |

*Danh sách trên gồm 6 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ CUNG ỨNG**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2115210010 | Phạm Vũ Ngọc Gia Hân | CĐ QTKD K40 |
| 2 | 2115210025 | Huỳnh Xuân Phúc | CĐ QTKD K40 |

*Danh sách trên gồm 2 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ HỌC**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154010007 | Phạm Thị Ngọc Diễm | ĐH KT K5 |
| 2 | 1154010016 | Nguyễn Thị Tuyết Hoa | ĐH KT K5 |
| 3 | 1154010048 | Nguyễn Văn Tứ | ĐH KT K5 |
| 4 | 2115210029 | Nguyễn Gia Thiên Tường | CĐ QTKD K40 |
| 5 | 2116210033 | Nguyễn Thị Kim Thủy | CĐ QTKD K41 |
| 6 | 2116220001 | Hoàng Anh | CĐ Kế Toán K41 |
| 7 | 2116220039 | Nguyễn Thị Thùy Trang | CĐ Kế Toán K41 |
| 8 | 2116220048 | Đậu Phương Thảo | CĐ Kế Toán K41 |
| 9 | 2116220051 | Lê Việt Hoài Thương | CĐ Kế Toán K41 |

*Danh sách trên gồm 9 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2115230020 | Nguyễn Thị Hồng Sáng | CĐ TCNH K40 |

*Danh sách trên gồm 1 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2115210033 | Cao Văn Thiên | CĐ QTKD K40 |

*Danh sách trên gồm 1 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ RỦI RO**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154020026 | Ngô Đức Hòa Long | ĐH QTKD K5 |
| 2 | 2116210033 | Nguyễn Thị Kim Thủy | CĐ QTKD K41 |

*Danh sách trên gồm 2 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2115230020 | Nguyễn Thị Hồng Sáng | CĐ TCNH K40 |

*Danh sách trên gồm 1 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154020002 | Trần Thị Kim Anh | ĐH QTKD K5 |
| 2 | 1154020003 | Kiều Thị Lan Anh | ĐH QTKD K5 |
| 3 | 1154020004 | Nguyễn Thiên Bảo | ĐH QTKD K5 |
| 4 | 1154020006 | Trần Quế Châu | ĐH QTKD K5 |
| 5 | 1154020026 | Ngô Đức Hòa Long | ĐH QTKD K5 |
| 6 | 1154020032 | Nguyễn Thụy Bích Ngọc | ĐH QTKD K5 |
| 7 | 1154020034 | Phạm Thị Bảo Ngọc | ĐH QTKD K5 |
| 8 | 1154020035 | Phạm Thanh Bích Ngọc | ĐH QTKD K5 |
| 9 | 1154020039 | Lý Ngọc Yến Nhi | ĐH QTKD K5 |
| 10 | 1154020054 | Trương Ngọc Phương Thảo | ĐH QTKD K5 |
| 11 | 1154020055 | Trịnh Huệ Thảo | ĐH QTKD K5 |
| 12 | 1154020057 | Nguyễn Vũ Anh Thư | ĐH QTKD K5 |
| 13 | 1154020061 | Nguyễn Trần Minh Thư | ĐH QTKD K5 |
| 14 | 1154020063 | Trương Như Bích Trâm | ĐH QTKD K5 |
| 15 | 1154020066 | Phạm Ngọc Bảo Vy | ĐH QTKD K5 |
| 16 | 1154020070 | Outtama Khotsakeo | ĐH QTKD K5 |
| 17 | 1154020071 | Anoulack Luangking | ĐH QTKD K5 |
| 18 | 1154020072 | Namchiep Keovilay | ĐH QTKD K5 |
| 19 | 1154020074 | Latdaphone Thepbualy | ĐH QTKD K5 |
| 20 | 1154020075 | Simueang Thoummala | ĐH QTKD K5 |
| 21 | 1154020076 | Anousith Lattanavong | ĐH QTKD K5 |
| 22 | 2115210010 | Phạm Vũ Ngọc Gia Hân | CĐ QTKD K40 |
| 23 | 2115210025 | Huỳnh Xuân Phúc | CĐ QTKD K40 |
| 24 | 2115210029 | Nguyễn Gia Thiên Tường | CĐ QTKD K40 |
| 25 | 2115210033 | Cao Văn Thiên | CĐ QTKD K40 |
| 26 | 2116210026 | Nguyễn Trần Thị Hồng Nhung | CĐ QTKD K41 |

*Danh sách trên gồm 26 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – 2 TC**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1134010024 | Lữ Thị Hạnh | ĐH KT K5 |
| 2 | 2114220066 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | CĐ KT K40 |
| 3 | 2115220003 | Phạm Hoàng Anh | CĐ KT K40 |
| 4 | 2115220027 | Cao Như Nguyệt | CĐ KT K40 |
| 5 | 2115220029 | Phạm Ngọc Loan Phương | CĐ KT K40 |
| 6 | 2115220036 | Quách Kim Tiểu Thư | CĐ KT K40 |

*Danh sách trên gồm 6 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – 3 TC**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154020002 | Trần Thị Kim Anh | ĐH QTKD K5 |
| 2 | 1154020003 | Kiều Thị Lan Anh | ĐH QTKD K5 |
| 3 | 1154020004 | Nguyễn Thiên Bảo | ĐH QTKD K5 |
| 4 | 1154020007 | Nguyễn Minh Châu | ĐH QTKD K5 |
| 5 | 1154020026 | Ngô Đức Hòa Long | ĐH QTKD K5 |
| 6 | 1154020037 | Đào Thị Ánh Nguyệt | ĐH QTKD K5 |
| 7 | 1154020069 | Amphone Keosila | ĐH QTKD K5 |
| 8 | 1154020070 | Outtama Khotsakeo | ĐH QTKD K5 |
| 9 | 1154020071 | Anoulack Luangking | ĐH QTKD K5 |
| 10 | 1154020072 | Namchiep Keovilay | ĐH QTKD K5 |
| 11 | 1154020074 | Latdaphone Thepbualy | ĐH QTKD K5 |
| 12 | 1154020075 | Simueang Thoummala | ĐH QTKD K5 |
| 13 | 1154020076 | Anousith Lattanavong | ĐH QTKD K5 |
| 14 | 1154020077 | Songkan Lakhamfong | ĐH QTKD K5 |
| 15 | 2115210010 | Phạm Vũ Ngọc Gia Hân | CĐ QTKD K40 |

*Danh sách trên gồm 15 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154020026 | Ngô Đức Hòa Long | ĐH QTKD K5 |

*Danh sách trên gồm 1 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2116210033 | Nguyễn Thị Kim Thủy | CĐ QTKD K41 |

*Danh sách trên gồm 1 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2115230019 | Đinh Diễm Quỳnh | CĐ TCNH K40 |
| 2 | 2115230020 | Nguyễn Thị Hồng Sáng | CĐ TCNH K40 |
| 3 | 2116210009 | Mai Thụy Tuyết Kha | CĐ QTKD K41 |
| 4 | 2116210034 | Huỳnh Thị Mỹ Tiên | CĐ QTKD K41 |
| 5 | 2116210048 | Phạm Thế Duy | CĐ QTKD K41 |
| 6 | 2116210050 | Lê Thị Như Quỳnh | CĐ QTKD K41 |
| 7 | 2116220021 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | CĐ Kế Toán K41 |
| 8 | 2116220051 | Lê Việt Hoài Thương | CĐ Kế Toán K41 |
| 9 | 2116220053 | Nguyễn Thị Nhung | CĐ Kế Toán K41 |

*Danh sách trên gồm 9 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154020002 | Trần Thị Kim Anh | ĐH QTKD K5 |
| 2 | 1154020003 | Kiều Thị Lan Anh | ĐH QTKD K5 |
| 3 | 1154020026 | Ngô Đức Hòa Long | ĐH QTKD K5 |
| 4 | 1154020032 | Nguyễn Thụy Bích Ngọc | ĐH QTKD K5 |
| 5 | 2115220004 | Trần Thị Phi Anh | CĐ KT K40 |
| 6 | 2115220019 | Vũ Diệp Khánh Huyền | CĐ KT K40 |
| 7 | 2115220027 | Cao Như Nguyệt | CĐ KT K40 |
| 8 | 2115220031 | Nguyễn Thị Bích Phượng | CĐ KT K40 |

*Danh sách trên gồm 8 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1144010043 | Võ Phan Huy Quang | ĐH KT K5 |
| 2 | 1154010002 | Trần Thị Vân Anh | ĐH KT K5 |
| 3 | 1154010033 | Nguyễn Thị Hồng Ngát | ĐH KT K5 |
| 4 | 1154010052 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | ĐH KT K5 |
| 5 | 1154010056 | Trần Thị Hà Trang | ĐH KT K5 |
| 6 | 1154010057 | Nguyễn Đan Trân | ĐH KT K5 |
| 7 | 1154010066 | Insixiengmay Phousavanh | ĐH KT K5 |

*Danh sách trên gồm 7 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2115230020 | Nguyễn Thị Hồng Sáng | CĐ TCNH K40 |

*Danh sách trên gồm 1 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: THANH TOÁN QUỐC TẾ**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1144010139 | Châu Minh Ái | CĐ Kế Toán K41 |
| 2 | 1144010159 | Hoàng Hiệp | ĐH KT K5 |
| 3 | 1154010002 | Trần Thị Vân Anh | ĐH KT K5 |
| 4 | 1154010009 | Đỗ Duy | ĐH KT K5 |
| 5 | 1154010033 | Nguyễn Thị Hồng Ngát | ĐH KT K5 |
| 6 | 1154010046 | Lăng Thị Cẩm Tú | ĐH KT K5 |
| 7 | 2115230020 | Nguyễn Thị Hồng Sáng | CĐ TCNH K40 |

*Danh sách trên gồm 7 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1144010043 | Võ Phan Huy Quang | ĐH KT K5 |
| 2 | 2116210009 | Mai Thụy Tuyết Kha | CĐ QTKD K41 |
| 3 | 2116210020 | Đỗ Trung Nghĩa | CĐ QTKD K41 |
| 4 | 2116210022 | Đỗ Thảo Ngọc | CĐ QTKD K41 |
| 5 | 2116210023 | Đỗ Huỳnh Thúy Nhi | CĐ QTKD K41 |
| 6 | 2116210025 | Nguyễn Thị Thúy Nhi | CĐ QTKD K41 |
| 7 | 2116210026 | Nguyễn Trần Thị Hồng Nhung | CĐ QTKD K41 |
| 8 | 2116210034 | Huỳnh Thị Mỹ Tiên | CĐ QTKD K41 |
| 9 | 2116210039 | Hoàng Thị Mai Trang | CĐ QTKD K41 |
| 10 | 2116210046 | Đinh Phan Hồng Ngọc | CĐ QTKD K41 |
| 11 | 2116210048 | Phạm Thế Duy | CĐ QTKD K41 |
| 12 | 2116210050 | Lê Thị Như Quỳnh | CĐ QTKD K41 |
| 13 | 2116210053 | Tạ Ngô Minh Hiếu | CĐ QTKD K41 |
| 14 | 2116210058 | Nguyễn Bùi Thảo Nguyên | CĐ QTKD K41 |
| 15 | 2116210059 | Trần Mậu Trung | CĐ QTKD K41 |

*Danh sách trên gồm 15 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2115230012 | Mai Ngọc Khanh | CĐ TCNH K40 |
| 2 | 2115230020 | Nguyễn Thị Hồng Sáng | CĐ TCNH K40 |
| 3 | 2116210048 | Phạm Thế Duy | CĐ QTKD K41 |

*Danh sách trên gồm 3 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: THỰC HÀNH KẾ TOÁN**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2115220031 | Nguyễn Thị Bích Phượng | CĐ KT K40 |

*Danh sách trên gồm 1 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: THUẾ**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2115220004 | Trần Thị Phi Anh | CĐ Kế Toán K40 |
| 2 | 2115230019 | Đinh Diễm Quỳnh | CĐ TCNH K40 |

*Danh sách trên gồm 2 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154020026 | Ngô Đức Hòa Long | ĐH QTKD K5 |

*Danh sách trên gồm 1 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154020003 | Kiều Thị Lan Anh | ĐH QTKD K5 |

*Danh sách trên gồm 1 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: TOÁN KINH TẾ 1**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154010040 | Lại Thị Lam Phương | ĐH KT K5 |
| 2 | 1154020002 | Trần Thị Kim Anh | ĐH QTKD K5 |
| 3 | 1154020003 | Kiều Thị Lan Anh | ĐH QTKD K5 |
| 4 | 1154020049 | Vũ Thủy Tiên | ĐH QTKD K5 |
| 5 | 1154020070 | Outtama Khotsakeo | ĐH QTKD K5 |
| 6 | 2114220066 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | CĐ Kế Toán K40 |
| 7 | 2115210010 | Phạm Vũ Ngọc Gia Hân | CĐ QTKD K40 |
| 8 | 2115220004 | Trần Thị Phi Anh | CĐ Kế Toán K40 |
| 9 | 2115220031 | Nguyễn Thị Bích Phượng | CĐ Kế Toán K40 |
| 10 | 1144010139 | Châu Minh Ái | CĐ Kế Toán K41 |
| 11 | 2116210009 | Mai Thụy Tuyết Kha | CĐ QTKD K41 |
| 12 | 2116210013 | Nguyễn Thị Yến Linh | CĐ QTKD K41 |
| 13 | 2116210015 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | CĐ QTKD K41 |
| 14 | 2116210020 | Đỗ Trung Nghĩa | CĐ QTKD K41 |
| 15 | 2116210042 | Nguyễn Nhật Trường | CĐ QTKD K41 |
| 16 | 2116210043 | Nguyễn Ngọc Tuấn | CĐ QTKD K41 |
| 17 | 2116210048 | Phạm Thế Duy | CĐ QTKD K41 |

*Danh sách trên gồm 17 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: TOÁN KINH TẾ 2**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154020002 | Trần Thị Kim Anh | ĐH QTKD K5 |
| 2 | 1154020032 | Nguyễn Thụy Bích Ngọc | ĐH QTKD K5 |
| 3 | 2115210006 | Đặng Tuy Doanh | CĐ QTKD K40 |
| 4 | 2115210010 | Phạm Vũ Ngọc Gia Hân | CĐ QTKD K40 |
| 5 | 2115210025 | Huỳnh Xuân Phúc | CĐ QTKD K40 |
| 6 | 2116210018 | Nguyễn Toàn Năng | CĐ QTKD K41 |
| 7 | 2116210020 | Đỗ Trung Nghĩa | CĐ QTKD K41 |
| 8 | 2116210025 | Nguyễn Thị Thúy Nhi | CĐ QTKD K41 |
| 9 | 2116210026 | Nguyễn Trần Thị Hồng Nhung | CĐ QTKD K41 |
| 10 | 2116210028 | Nguyễn Phương Thảo | CĐ QTKD K41 |
| 11 | 2116210048 | Phạm Thế Duy | CĐ QTKD K41 |
| 12 | 2116210058 | Nguyễn Bùi Thảo Nguyên | CĐ QTKD K41 |
| 13 | 2116220017 | Vũ Thảo My | CĐ Kế Toán K41 |
| 14 | 2116220021 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | CĐ Kế Toán K41 |
| 15 | 2116220030 | Trần Thị Xuân Phương | CĐ Kế Toán K41 |
| 16 | 2116220034 | Lê Thị Thanh Trà | CĐ Kế Toán K41 |

*Danh sách trên gồm 16 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2116210020 | Đỗ Trung Nghĩa | CĐ QTKD K41 |

*Danh sách trên gồm 1 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: VB VÀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VB**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2115220031 | Nguyễn Thị Bích Phượng | CĐ Kế Toán K40 |
| 2 | 2115230019 | Đinh Diễm Quỳnh | CĐ TCNH K40 |

*Danh sách trên gồm 2 sinh viên.*

**TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Khoa Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN**

**HỌC PHẦN: VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH**

| **STT** | **MSSV** | **HỌ VÀ TÊN** | **LỚP** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154020007 | Nguyễn Minh Châu | ĐH QTKD K5 |
| 2 | 1154020075 | Simueang Thoummala | ĐH QTKD K5 |
| 3 | 1154020076 | Anousith Lattanavong | ĐH QTKD K5 |
| 4 | 2116210018 | Nguyễn Toàn Năng | CĐ QTKD K41 |
| 5 | 2116210020 | Đỗ Trung Nghĩa | CĐ QTKD K41 |
| 6 | 2116210033 | Nguyễn Thị Kim Thủy | CĐ QTKD K41 |
| 7 | 2116210048 | Phạm Thế Duy | CĐ QTKD K41 |

*Danh sách trên gồm 7 sinh viên.*