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**

**DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2024**

| **TT** | **MSHV** | **Họ và tên** | **Ngành học** | **Mức học bổng** | **Giá trị học bổng (VNĐ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2341104 | Nguyễn Thanh Nhã | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 100% học phí học kỳ 3 năm học 2023-2024 | 19.000.000 |
| 2 | 2341106 | Trần Văn Danh | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 50% học phí học kỳ 3 năm học 2023-2024 | 9.500.000 |
| 3 | 2430615 | Tăng Gia Tuệ | Kỹ thuật điện | 100% học phí học kỳ 1 năm học 2024-2025 | 25.000.000 |
| 4 | 2390603 | Nguyễn Thúy Hằng | Kỹ thuật điện | 50% học phí học kỳ 1 năm học 2024-2025 | 10.500.000 |
| 5 | 2340502 | Ngô Đặng Thanh Ngân | Kỹ thuật cơ khí động lực | 100% học phí học kỳ 3 năm học 2023-2024 | 19.000.000 |
| 6 | 2390512 | Võ Hoàng Quân | Kỹ thuật cơ khí động lực | 50% học phí học kỳ 1 năm học 2024-2025 | 10.500.000 |
| 7 | 2390403 | Hoàng Văn Hướng | Kỹ thuật cơ khí | 100% học phí học kỳ 1 năm học 2024-2025 | 21.000.000 |
| 8 | 2390416 | Lê Hồng Trà | Kỹ thuật cơ khí | 50% học phí học kỳ 1 năm học 2024-2025 | 10.500.000 |
| 9 | 2431414 | Võ Thanh Tuyền | Quản lý kinh tế | 100% học phí học kỳ 1 năm học 2024-2025 | 25.000.000 |
| 10 | 2341401 | Trần Công Hậu | Quản lý kinh tế | 50% học phí học kỳ 3 năm học 2023-2024 | 9.500.000 |
| 11 | 2340214 | Não Thị Diễm Tuy | Giáo dục học | 100% học phí học kỳ 3 năm học 2023-2024 | 19.000.000 |
| 12 | 2340202 | Giang Phi Hùng | Giáo dục học | 50% học phí học kỳ 3 năm học 2023-2024 | 9.500.000 |
| **Tổng** | **188.000.000** |

Danh sách gồm có 12 người./.