|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM**PHÒNG ĐÀO TẠO KHÔNG CHÍNH QUY** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT SINH VIÊN**

**HỌC KỲ I/2014-2015**

Căn cứ quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo được ban hành theo quyết định số 1548/GD-ĐT ngày 27/07/1993 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; và sửa đổi, bổ sung theo quyết định số 39/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 30.8.2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo không chính quy,

**ĐIỀU 1:** Thi hành kỷ luật với hình thức ***đình chỉ học tập 1 học kỳ*** \_học kỳ I/2014-2015 đối với sinh viên thuộc hệ ĐH Vừa làm vừa học có tên sau (Danh sách đính kèm).

**Lý do:** Sinh viên vi phạm qui chế học tập.

**ĐIỀU 2:**- Thời gian đình chỉ học tập tính vào thời gian đào tạo của toàn khóa học.

 - Không công nhận điểm thi các môn học của học kỳ bị kỷ luật.

 - Khi hết thời hạn kỷ luật, sinh viên muốn học tiếp phải làm đơn, nhà trường sẽ xem xét giải quyết.

- Sinh viên phải đóng học phí học lại trong đợt đóng học phí tiếp theo.

**ĐIỀU 3:** Các sinh viên có tên tại Điều 1 nếu có sai xót phải phản hồi trước kỳ ngày 10/01/2015. Nếu sau ngày này, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết vào đợt 1 thi học kỳ I/2014-2015.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày 30 tháng 12 năm 2014**PHÒNG ĐT KHÔNG CHÍNH QUY**(Đã Ký)**GVC. ThS. NGUYỄN TẤN QUỐC** |

|  |
| --- |
| **DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT** |
| Học kỳ 1 - Năm học 2014-2015 |
| **Lớp: 14442SP2** |
| **STT** | **MSSV** | **Họ Tên** | **Nữ** | **Ngày Sinh** | **Nơi Sinh** | **Ghi Chú** |
| 1 | 14442001 | Vũ  | Bảo |   | 28/03/1994 |   |   |
| 2 | 14442009 | Huỳnh Văn  | Mỹ |   | 01/01/1994 |   |   |
| 3 | 14442014 | Đinh Thanh  | Tùng |   | 22/09/1990 |   |   |
| 4 | 14442023 | Huỳnh Trương Hửu  | Thành |   | 07/10/1996 |   |   |
| 5 | 14442026 | Nguyễn Thanh  | Hiếu |   | 15/01/1987 |   |   |
| 6 | 14442027 | Lê Trung  | Hiếu |   | 09/11/1991 |   |   |
| 7 | 14442028 | Nguyễn Văn  | Cường |   | 15/04/1989 |   |   |
| 8 | 14442031 | Trần Huy  | Hoàng |   | 12/12/1993 |   |   |
| 9 | 14442032 | Đoàn Thanh  | Cường |   | 01/12/1989 |   |   |
| 10 | 14442035 | Tống Văn  | Hiếu |   | 25/11/1984 |   |   |
| 11 | 14442038 | Trần Trung  | Hiếu |   | 28/12/1990 |   |   |

**Lớp: 14443SP2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ Tên** | **Nữ** | **Ngày Sinh** | **Nơi Sinh** | **Ghi Chú** |
| 1 | 14443003 | Nguyễn  | Duy |   | 05/01/1988 |   |   |
| 2 | 14443004 | Lê Thành  | Đạt |   | 19/05/1986 |   |   |
| 3 | 14443007 | Phạm Quang  | Phú |   | 10/12/1984 |   |   |
| 4 | 14443013 | Đặng Thanh  | Bình |   | 27/01/1982 |   |   |
| 5 | 14443015 | Dương Lê Quốc  | Chiến |   | 20/01/1989 |   |   |
| 6 | 14443017 | Lê Văn  | Hào |   | 20/08/1994 |   |   |
| 7 | 14443025 | Nguyễn Duy  | Quang |   | 08/08/1976 |   |   |
| 8 | 14443026 | Hà Thị  | Quyên |   | 30/07/1990 |   |   |
| 9 | 14443027 | Lê Văn  | Thành |   | 14/02/1995 |   |   |
| 10 | 14443028 | Lương Gia  | Thịnh |   | 07/08/1996 |   |   |
| 11 | 14443029 | Nguyễn Xuân  | Trận |   | 10/01/1993 |   |   |
| 12 | 14443032 | Lê Minh  | Duy |   | 07/10/1983 |   |   |
| 13 | 14443035 | Huỳnh Triều  | Phong |   | 17/12/1994 |   |   |

**Lớp: 14445SP2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ Tên** | **Nữ** | **Ngày Sinh** | **Nơi Sinh** | **Ghi Chú** |
| 2 | 14445002 | Phan Văn  | Pháp |   | 14/07/1996 |  |   |
| 4 | 14445004 | Đặng Quốc  | Bình |   | 12/11/1976 |  |   |
| 8 | 14445008 | Hoàng Phi  | Hùng |   | 29/10/1995 |  |   |
| 13 | 14445013 | Nguyễn Thành  | Luân |   | 29/04/1990 |  |   |
| 15 | 14445015 | Nguyễn Thành  | Nhơn |   | 27/11/1996 |   |   |
| 18 | 14445018 | Phạm Nguyễn Hoàng  | Thạch |   | 08/04/1996 |   |   |
| 22 | 14445022 | Đào Anh  | Vũ |   | 30/08/1996 |   |   |

 TP.HCM, Ngày 30 tháng 12 năm 2014

|  |  |
| --- | --- |
|  **Tl. Hiệu trưởng** |  |
| **KT. Trưởng phòng Đào tạo Không Chính Quy** |
|  *(Đã ký)* *GVC.ThS. NGUYỄN TẤN QUỐC* |