|  |  |
| --- | --- |
| 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 04/ 2019**

*Kính gửi:* *-* Cố vấn học tập khóa 12 lớp ĐHCQ12E

- Cố vấn học tập khóa 13 lớp ĐHCQ 13E, 13H

- Cố vấn học tập lớp ĐHCC 1A

- Cố vấn học tập lớp Cao học điều dưỡng 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số ĐKCB** | **Nhan đề** | **Số thẻ** | **Tên bạn đọc** | **Lóp** | **Ngày mượn** | **Ngàyhết hạn** |
|  | M.0007915 | Điều dưỡng ngoại khoa | 1652010427 | Hoàng Thị Luyến | ĐHCQ 12E | 10/08/2018 | 10/09/2018 |
|  | M.0007891 | Điều dưỡng ngoại khoa | 1652010427 | Hoàng Thị Luyến | ĐHCQ 12E | 10/08/2018 | 10/09/2018 |
|  | M.0027296 | Nghiên cứu khoa học y học tập 1 | 175203010005 | Lê Hữu Hiệu | ĐHCC 1A | 28/02/2019 | 30/03/2019 |
|  | M.0025524 | Nội san nghiên cứu khoa học trường cao đẳng y tế Nam Định | 175203010005 | Lê Hữu Hiệu | ĐHCC 1A | 28/02/2019 | 30/03/2019 |
|  | M.0003992 | Target pet | 1820CH507 | Nguyễn Bích Hằng | Cao học 5 | 16/10/2018 | 19/12/2018 |
|  | M.0017738 | Giáo trình triết học | 1820CH520 | Nguyễn Lê Hồng Vân | Cao học 5 | 08/10/2018 | 30/11/2018 |
|  | M.0003599 | Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh | 1752020032 | Nguyễn Mạnh Quỳnh | ĐHHS 2A | 10/04/2019 | 15/04/2019 |
|  | M.0024376 | Giáo trình triết học | 1820CH518 | Phạm Ngọc Trìu | Cao học 5 | 11/10/2018 | 30/11/2018 |
|  | M.0023515 | Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2 | 1752010378 | Trần Thanh Tùng | ĐHCQ 13E | 23/10/2018 | 05/11/2018 |
|  | M.0003639 | Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh | 1752010281 | Trần Thị Oanh | ĐHCQ 13H | 07/03/2019 | 15/04/2019 |

**TRƯỞNG THƯ VIỆN**

**Cù Thị Thu Hà**