|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH**THƯ VIỆN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH SINH VIÊN ĐANG MƯỢN TÀI LIỆU QUÁ HẠN TẠI THƯ VIỆN**

**Tháng 10/ 2018**

*Kính gửi:* *-* Cố vấn học tập khóa 11 lớp ĐHCQ 11B, 11C

 - Cố vấn học tập khóa 12 lớp ĐHCQ12B, 12E

 - Cố vấn học tập lớp ĐHCQ 13D

 - Cố vấn học tập lớp ĐHHS 2A

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số ĐKCB** | **Nhan đề** | **Số thẻ** | **Tên bạn đọc** | **Lớp** |  **Ngày mượn** | **Ngày hết hạn** |
|  | M.0003392 | Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - lê nin | 1752010171 | Hoàng Thị Thu Huyền | ĐHCQ 13D | 10/08/2018 | 18/10/2018 |
|  | M.0004073 | Cambridge key English test 1 | 1552010413 | VŨ THÚY NHÀN | ĐHCQ 11B | 01/10/2018 | 31/10/2018 |
|  | M.0004082 | Cambridge key english test 3 | 1552010413 | VŨ THÚY NHÀN | ĐHCQ 11B | 01/10/2018 | 31/10/2018 |
|  | M.0004100 | Cambridge key english test 4 | 1552010413 | VŨ THÚY NHÀN | ĐHCQ 11B | 01/10/2018 | 31/10/2018 |
|  | M.0004114 | Cambridge key english test 2 | 1552010413 | VŨ THÚY NHÀN | ĐHCQ 11B | 01/10/2018 | 31/10/2018 |
|  | M.0004120 | Cambridge key english test 5 | 1552010413 | VŨ THÚY NHÀN | ĐHCQ 11B | 01/10/2018 | 31/10/2018 |
|  | M.0007891 | Điều dưỡng ngoại khoa | 1652010427 | Hoàng Thị Luyến | ĐHCQ 12E | 10/08/2018 | 10/09/2018 |
|  | M.0007915 | Điều dưỡng ngoại khoa | 1652010427 | Hoàng Thị Luyến | ĐHCQ 12E | 10/08/2018 | 10/09/2018 |
|  | M.0024068 | Giáo trình pháp luật đại cương | 1752020017 | Lương Thị Huyền | ĐHHS 2A | 09/03/2018 | 23/06/2018 |
|  | M.0025511 | Sản phụ khoa | 1552010458 | LÊ THỊ NGỌC QUỲNH | ĐHCQ 11C | 13/09/2018 | 15/10/2018 |

**TRƯỞNG THƯ VIỆN**

 **Cù Thị Thu Hà**