|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng năm 2022* |  |

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ**

**(Về việc: Tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra tiếng Nhật N4)**

**Kính gửi:** - Ban giám hiệu Trường Đại học Điện Lực  
 - Phòng Đào tạo - Trường Đại học Điện Lực

**Chúng em bao gồm:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | Ngày sinh | Mã SV | Lớp | Khóa |
| 1 | Trần Minh Trọng | 28/05/2000 | 18810410247 | D13CNKTDK | D13 |
| 2 | Nguyễn Huy Nguyên | 07/10/2000 | 18810620093 | D13CODT3 | D13 |
| 3 | Đỗ Thị Thùy Linh | 15/6/2000 | 18810810039 | D13KTDN1 | D13 |
| 4 | Nguyễn Việt Anh | 30/04/2000 | 18810620147 | D13CODT3 | D13 |
| 5 | Nguyễn Trung Đức | 26/07/2000 | 18810410040 | D13CNKTDK | D13 |
| 6 | Đặng Công Minh | 13/08/2000 | 18810410196 | D13CNKTDK | D13 |
| 7 | Đặng Văn Đức | 28/10/2000 | 18810410181 | D13CNKTDK | d13 |
| 8 | Đoàn Công Tuyền | 25/11/2000 | 18810110078 | D13H3 | d13 |
| 9 | Dương Văn Quang | 30/05/2000 | 18810310012 | D13CNPM1 | D13 |
| 10 | Vũ Hoàng Diệu | 13/09/2000 | 18810810067 | D13KTDN1 | D13 |
| 11 | Đỗ Tố Uyên | 10/12/2000 | 18810850024 | D13KIEMTOAN | D13 |
| 12 | Nguyễn Khánh Linh | 19/08/2000 | 18810810092 | D13KTDN2 | D13 |
| 13 | Nguyễn Thị Anh | 20/03/2000 | 18810810047 | D13KTDN1 | D13 |
| 14 | Nguyễn Quang Vũ | 12/02/2000 | 18810430228 | D13TĐH&DKTBCN3 | D13 |
| 15 | Vũ Quang Huy | 08/09/2000 | 18810430112 | D13TDH&DKTBCN1 | D13 |
| 16 | Lê Thanh Nhật | 7/7/2000 | 18810620030 | D13CODT3 | D13 |
| 17 | Nguyễn Văn Tài | 20/11/2000 | 18810410243 | D13CNKTDK | D13 |
| 19 | Lê Tuấn Anh | 22/03/2000 | 18810430158 | D13TDH&DKTBCN2 | D13 |
| 20 | Nguyễn Thị Thu Uyên | 28/10/2000 | 18810830057 | D13KT&KS | D13 |
| 21 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 6/8/2000 | 18810710081 | D13QTDN1 | D13 |
| 22 | Lê Ngọc Minh | 12/3/2000 | 18810310113 | D13CNPM2 | D13 |
| 23 | Ngô Đắc Nguyện | 6/12/2000 | 18810430138 | D13TDH&DKTBCN2 | D13 |
| 24 | Nguyễn Thị Quỳnh Trâm | 27/11/2000 | 18810310400 | D13CNPM5 | D13 |
| 18 | Đặng Văn Chất | 5/6/2000 | 18810430115 | D13TDH&DKTBCN1 | D13 |
| 25 | Nguyễn Đức Quân | 21/05/1999 | 18810310456 | D13CNPM5 | D13 |
| 26 | Hoàng Mạnh Tiến | 31/10/2000 | 18810310425 | D13CNPM5 | D13 |
| 27 | Đặng Văn Hùng | 19/06/2000 | 18810620049 | D13CODT1 | D13 |
| 28 | Đoàn Bác Học | 23/4/2000 | 18810420207 | D13DCN&DD1 | D13 |
| 29 | Nguyễn Như Quỳnh | 01/11/2000 | 18810710172 | D13QTDN2 | D13 |
| 30 | Lê Mạnh Hưng | 03/12/2000 | 18810720177 | D13DLKS | D13 |
| 31 | Bùi Văn Đạt | 14/4/2000 | 18810610053 | D13CKCTM | D13 |
| 32 | Trương Đức Hưởng | 15/12/2000 | 18810620081 | D13CODT1 | D13 |
| 33 | Nguyễn Hương Thảo | 23/10/2000 | 18810830034 | D13KT&KS | D13 |
| 34 | Nguyễn Văn Lãm | 20/12/2000 | 18810610019 | D13CKCTM | D13 |
| 35 | Nguyễn Thị Hương | 10/08/2000 | 18810810074 | D13KTDN1 | D13 |
| 36 | Lã Quang Ngọc | 29/9/2000 | 18810230026 | D13LOGISTICS | D13 |
| 37 | Nguyễn Thị Thanh Bình | 10/9/2000 | 18810810066 | D13KTDN1 | D13 |
| 38 | Vương Thị Hồng Vân | 24/04/2000 | 18810810207 | D13KTDN3 | D13 |
| 39 | Hà Qúy Đức | 21/12/2000 | 18810310435 | D13CNPM5 | D13 |
| 40 | Hoàng Anh Sơn | 29/1/2000 | 18810410157 | D13CNKTDK | D13 |
| 41 | Lê Minh Hiếu | 02/07/2000 | 18810620050 | D13CODT1 | D13 |
| 42 | Nguyễn Hữu Thành | 6/7/2000 | 18810430133 | D13TDH&DKTBCN2 | D13 |
| 43 | Lê Ngọc An | 26/04/2000 | 18810310143 | D13CMPM2 | D13 |
| 44 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 30/12/2000 | 18810230019 | D13LOGISTICS | D13 |
| 45 | Phạm Văn Hoàng | 7/4/2000 | 18810000061 | D13KTDT | D13 |
| 46 | Lê Mạnh Hùng | 30/05/2000 | 18810610005 | D13CKCTM | D13 |
| 47 | Nguyễn Văn Nam | 10/12/2000 | 18810310428 | D13CNPM5 | D13 |
| 48 | Nguyễn Thành Bảo | 10/09/2000 | 18810620128 | D13CODT2 | D13 |
| 49 | Nguyễn Chiến Thắng | 22/1/2000 | 18810620073 | D13CODT2 | D13 |
| 50 | Vũ Đức Thọ | 23/08/2000 | 18810620060 | D13CODT2 | D13 |
| 51 | Vũ Hữu Thắng | 10/03/2000 | 18810620016 | D13CODT2 | D13 |
| 52 | Lê Thiên Chiến | 18/04/2000 | 18810620119 | D13CODT2 | D13 |
| 53 | Vũ Tiến Hiến | 20/12/2000 | 18810430216 | D13TDH&DKTBCN2 | D13 |
| 54 | Dương Minh Tuấn | 13/7/2000 | 18810610041 | D13CKCTM | D13 |
| 55 | Nguyễn Xuân Lương | 02/01/2000 | 18810110068 | D13H1 | D13 |
| 56 | Bùi Minh Tuấn | 27/08/1999 | 1781420137 | D12DCN-DD | D12 |
| 57 | Hoàng Hữu Huynh | 06/04/2000 | 18810420311 | D13DCN&DD2 | D13 |
| 58 | Nguyễn Văn Sơn | 18/06/2000 | 18810420014 | D13DCN&DD2 | D13 |
| 59 | Lê Mạnh Hùng | 30/05/2000 | 18810610005 | D13CKCTM | D13 |
| 60 | Nguyễn Minh Ngọc | 22/05/2000 | 18810710155 | D13QTDN2 | D13 |
| 61 | Trần Mạnh Thắng | 24/09/2000 | 18810170040 | D13TDHHTD | D13 |
| 62 | Thiều Thanh Sơn | 09/01/2000 | 18810610006 | D13CKCTM | D13 |
| 63 | Đào Đức Quang | 08/01/2000 | 18810310378 | D13CNPM5 | D13 |

Chúng em viết đơn này đề nghị Ban giám hiệu giải quyết vấn đề: **Tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra tiếng Nhật N4.**

Hiện tại, chúng em là sinh viên năm 4 đã hoàn thành các môn học theo khung chương trình đào tạo của phòng Đào tạo.

Nay, chúng em làm đơn đề nghị này mong phòng Đào tạo cũng như Ban giám hiệu xem xét, giải quyết vấn đề tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra tiếng Nhật N4. Để chúng em kịp thời xét tốt nghiệp và ra trường đúng hạn.

Rất mong nhận được sự xem xét, quan tâm và giải quyết đề nghị trên của chúng em.

Em xin trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ**

(*ký và ghi họ tên*)

Tập thể lớp Tiếng Nhật Khóa D13