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**

**ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2024**

**(Học bổng dành cho cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM)**

| **TT** | **MSHV** | **Họ & tên** | **Ngành học** | **Mức học bổng** | **Giá trị học bổng (VNĐ)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Học kỳ 2** **năm học 2023-2024** | **Học kỳ 1 năm học 2024-2025** |
| 1 | 2391104 | Nguyễn Thành Nhân | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25% học phí năm học đầu tiên | 4.750.000 | 5.250.000 |
| 2 | 2390902 | Hồ Văn Huy | Kỹ thuật cơ điện tử | 25% học phí năm học đầu tiên | 4.750.000 | 5.250.000 |
| 3 | 2391202 | Nguyễn Tiết Minh Nhật | Công nghệ thực phẩm | 25% học phí năm học đầu tiên | 4.750.000 | 5.250.000 |
| 4 | 2390412 | Nguyễn Phạm Nguyên Quân | Kỹ thuật cơ khí | 25% học phí năm học đầu tiên | 4.750.000 | 5.250.000 |
| 5 | 2391002 | Nguyễn Thành Hào | Kỹ thuật nhiệt | 25% học phí năm học đầu tiên | 4.750.000 | 5.250.000 |
| 6 | 2390906 | Trần Minh Quang | Cơ điện tử | 25% học phí năm học đầu tiên | 4.750.000 | 5.250.000 |
| 7 | 2390212 | Trần Ngọc Tường Nguyên | Giáo dục học | 25% học phí năm học đầu tiên | 4.750.000 | 5.250.000 |
| 8 | 2391410 | Nguyễn Quốc Triệu | Quản lý kinh tế | 25% học phí năm học đầu tiên | 4.750.000 | 5.250.000 |
| 9 | 2391109 | Nguyễn Hoàng Trường | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25% học phí năm học đầu tiên | 4.750.000 | 5.250.000 |
| 10 | 2390903 | Nguyễn Xuân Lộc | Cơ Điện tử | 25% học phí năm học đầu tiên | 4.750.000 | 5.250.000 |
| 11 | 2390508 | Nguyễn Trung Kiên | Kỹ thuật Cơ khí Động lực | 25% học phí năm học đầu tiên | 4.750.000 | 5.250.000 |

Danh sách gồm có 11 người./.