|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM****Khoa: Công nghệ thông tin** | *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2021* |

**DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP**

 **CÁC LỚP KHÓA 2016**

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và Tên SV**(Số ĐT, Email) | **Năm sinh** | **Lớp** | **Điểm TB TL** | **Nội Dung Đề Tài** | **GVHD**(Số ĐT, Email) | **GVPB**(Số ĐT, Email) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 155150059 | Huỳnh Chí Thanh0334113921 | 1997 | KM15 | 2.5 | Nghiên cứu tìm hiểu chương trình OpenVAS và khả năng ứng dụng đảm bảo an ninh mạng máy tính | Lê Quốc Tuấn |  |
| 2 | 1751120027 | Nguyễn Ngọc Linh‘0969762039 | 1999 | CN17A | 3.10 | Xây dựng hệ thống ứng dụng trên Fluter | Nguyễn Lương Anh Tuấn |  |
| 3 | 1751120021 | Nguyễn Nhật Huy‘0806431282 | 1999 | CN17A | 3.27 |
| 4 | 1751120001 | Nguyễn Nhật Bào‘0332003045 | 1999 | CN17A | 3.24 | Xây dựng hệ thống Website du lịch với tính năng thông minh hỗ trợ người dùng | Nguyễn Lương Anh Tuấn |  |
| 5 | 1751120053 | Trần Quốc Tuấn‘0902781404 | 1999 | CN17A | 3.14 |  |
| 6 | 1751120051 | Nguyễn Văn Toàn‘0367768827 | 1999 | CN17A | 3.31 | Xây dựng hệ thống ứng dụng trên Golang và ReactJS | Nguyễn Lương Anh Tuấn |  |
| 7 | 1751120036 | Nguyễn Hải Nguyên‘0383859602 | 1999 | CN17A | 3.14 |  |
| 8 | 1751120061 | Lê Văn Trọng‘0352073743 | 1999 | CN17A | 3.19 | Xây dựng hệ thống website đặt món ăn và xử lý tự động tính toán nguyên liệu nấu ăn | Nguyễn Thị Ngọc Thanh |  |
| 9 | 1751120009 | Nguyễn Thanh Đạt‘0336636546 | 1999 | CN17A | 3.01 |  |
| 10 | 1751150046 | Trương Quang Phát‘0399810444 | 1999 | KM17 | 3.03 | Xây dựng ứng dụng quản lý của hàng kinh doanh quần áo với các tính năng thông minh hỗ trợ việc bán hàng | Nguyễn Thị Ngọc Thanh |  |
| 11 | 1751120124 | Từ Xuân Trường‘0345286525 | 1998 | CN17B | 2.54 | Xây dựng ứng dụng quản lý chuỗi cửa hàng kinh doanh xe máy với các tính năng thông minh hỗ trợ việc bán hàng | Nguyễn Thị Ngọc Thanh |  |
| 12 | 1751120093 | Nguyễn Cao Nghiệp‘0942099721 | 1999 | CN17B | 2.64 |  |

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và Tên SV**(Số ĐT, Email) | **Năm sinh** | **Lớp** | **Điểm TB TL** | **Nội Dung Đề Tài** | **GVHD**(Số ĐT, Email) | **GVPB**(Số ĐT, Email) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1751120052 | Nguyễn Văn Tuấn‘0366424164 | 1999 | CN17A | 3.11 | Xây dựng ứng dụng quản lý chuỗi cửa hàng bán điện thoại với các tính năng thông minh hỗ trợ việc bán hàng | Nguyễn Thị Ngọc Thanh |  |
| 14 | 1751120058 | Nguyễn Đức Thuận‘0965068346 | 1998 | CN17A | 2.99 |  |
| 15 | 1751120060 | Hoàng Minh Trí0905276008 | 1999 | CN17A | 3.36 | Tìm hiểu kỹ thuật chuyển mạch MPLS và triển khai giải pháp mạng MPLS và VPN cho nhiều chi nhánh | Nguyễn Duy Hiếu |  |
| 16 | 1751120057 | Nguyễn Viết Thọ ‘0375257657 | 1999 | CN17A | 3.29 |  |
| 17 | 1751150074 | Đỗ Minh Vượng | 1999 | KM17 | 2.63 | Nghiên cứu công nghệ ảo và xây dựng hệ thống server ảo phục vụ phòng Lab thực hành | Nguyễn Duy Hiếu |  |
| 18 | 1751150001 | Lê Duy Bảo‘0373003463 | 1999 | KM17 | 2.64 | Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây và xây Cloud Server với Microsoft Azure phục vụ phòng Lab thực hành | Nguyễn Duy Hiếu |  |
| 19 | 1751150041 | Đoàn Thái Nguyên‘0376387322 | 1999 | KM17 | 2.85 |  |
| 20 | 1751150039 | Nguyễn Thị Bich Ngọc | 1999 | KM17 | 2.84 | Nghiên cứu công nghệ ảo và xây dựng hệ thống server ảo phục vụ phòng Lab thực hành | Nguyễn Duy Hiếu |  |
| 21 | 1751120082 | Đoàn Thanh Hoàng‘0988108342 | 1999 | CN17B | 3.13 | Xây dựng phát triển ứng dụng quản lý nguồn nhân sự kết hợp quản lý công việc cho doanh nghiệp( HR & Task Manager System). Sử dụng C#. Net Core làm cho Back- end(API), thư viện ReactJs cho Front-end ( Web) | Trần Anh Tuấn |  |
| 22 | 1751120040 | Đinh Văn Quân‘0328879751 | 1999 | CN17A | 3.12 | Phát triển ứng dụng quản lý cửa hàng thực phẩm online trên nền tảng Android | Lê Văn Quốc Anh |  |
| 23 | 1751120006 | Nguyễn Tấn Dũng0392686340 | 1999 | CN17A | 3.31 | Phát triển mạng xã hội trao đổi và mua bán trên app IOS | Lê Văn Quốc Anh |  |
| 24 | 1751120118 | Đoàn Thanh Trung0988202071 | 1999 | CN17B |  | Phát triển ứng dụng di động trên nần tảng Android hỗ trợ truy cập thông tin bản đồ dựa trên giao tiếp giọng nói | Lê Văn Quốc Anh |  |
| 25 | 1751120116 | Hà Bảo Trọng0966918134 | 1999 | CN17B | 2.71 | Phát triển hệ thống đặt xe vận chuyển thông minh | Lê Văn Quốc Anh |  |
| 26 | 1751120064 | Nguyễn Thiên Ân‘0969503054 | 1999 | CN17B | 3.28 | Khai thác dữ liệu GPS của phương tiện vận tải hưởng đến phát hiện hành trình bất thường | Lê Văn Quốc Anh |  |
| 27 | 1751120007 | Phạm Việt Dũng0357723017 | 1999 | CN17A |  | Phát triển ứng dụng điểm danh sinh viên dựa trên mô hình học sâu cho bài toán thị giác máy tính | Lê Văn Quốc Anh |  |
| 28 | 1751120011 | Nguyễn Ngọc Hải0949311482 | 1999 | CN17A |  | Lê Văn Quốc Anh |  |
| 29 | 1751120048 | Phan Trọng Tín0961728082 | 1999 | CN17A | 3.25 | Xây dựng hệ thống trình chiếu trực tuyến | Trần Đức Doanh |  |
| 30 | 1751120084 | Nguyễn Quang Huy0907398115 | 1999 | CN17B | 2.7 |  |
| 31 | 1751120045 | Phan Việt Tân0988833895 | 1999 | CN17A | 3.36 | Xây dựng website bán hàng tích hợp tính năng gợi ý sản phẩm. | Trần Đức Doanh |  |
| 32 | 1751120029 | Lê Văn Lộc0358771364 | 1999 | CN17A | 3.29 |  |
| 33 | 1751120050 | Phan Trọng Tính 0354484037 | 1999 | CN17A | 3.15 | Xây dựng mạng xã hội với bộ framework MEAN stack. | Trần Đức Doanh |  |
| 34 | 1751120025 | Nguyễn Văn Lâm0984182790 | 1999 | CN17A | 2.57 |  |
| 35 | 1751120088 | Nguyễn Nhị Thành Lê0911740689 | 1999 | CN17B | 2.65 | Xây dựng ứng dụng bán hàng với flutter | Trần Đức Doanh |  |
| 36 | 1751120065 | Nguyễn Gia Bảo0365709306 | 1999 | CN17B | 2.82 |  |
| 37 | 1751120043 | Dương Xuân Tiến Sỹ0981689527 | 1996 | CN17A | 2.98 | Xây dựng hệ thống tổng hợp thông tin rạp chiếu phim | Trần Đức Doanh |  |
| 38 | 1751120041 | Phạm Minh Quý0362757470 | 1999 | CN17A | 2.87 |  |
| 39 | 1751150061 | Đặng Thị Kim Tuyến0383137940 | 1999 | KM17 | 2.69 | Kiến trúc mạng 6G và ứng dụng | Trần Thiên Thanh |  |
| 40 | 1751150033 | Trẩn Công Lập‘0936076863 | 1999 | KM17 | 2.88 | Nghiên cứu và triển khai tổng VoIP cho doanh nghiệp | Đặng Nhân Cách |  |
| 41 | 1751150057 | Phan Ngọc Sơn0898649991 | 1999 | KM17 | 2.67 | Nghiên cứu và triển khai tổng VoIP cho doanh nghiệp | Đặng Nhân Cách |  |
| 42 | 1751120101 | Phạm Thị Thúy Quỳnh0388038392 | 1999 | CN17B | 3.19 | Sử dụng mô mình lai máy học sâu cho bài toán aspect based sentiment analysis | Đặng Nhân Cách |  |
| 43 | 1751120034 | Tiếu Thị Thanh Ngân0385058690 | 1999 | CN17A |  | Sử dụng mô mình lai máy học sâu cho bài toán aspect based sentiment analysis | Đặng Nhân Cách |  |

 **Trưởng Khoa**

 **TS. Lê Văn Quốc Anh**