**TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**VIỆN KT&CN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC TẬP**

*(Theo quyết định số /QĐ-ĐHV V/v cử sinh viên khóa 61 ngành CNKT ô tô đi thực tập tốt nghiệp)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cơ sở thực tập** | **Số sinh viên**  **tham gia thực tập** | **Ghi chú** |
| 1 | CT TNHH NISSAN VINH | 1 |  |
| 2 | CTCP TOYOTA SÔNG LAM | 11 |  |
| 3 | CTCP TOYOTA VINH | 7 |  |
| 4 | GARAGE ANH TUẤN | 2 |  |
| 5 | GARAGE CẢNH LOAN | 1 |  |
| 6 | GARAGE DƯƠNG HUẾ | 1 |  |
| 7 | GARAGE GOLD CAR | 3 |  |
| 8 | GARAGE QUẢN DINH | 2 |  |
| 9 | GARAGE SƠN QUỲNH | 1 |  |
| 10 | GARAGE SỸ HUẾ | 2 |  |
| 11 | GARAGE THÀNH EM | 1 |  |
| 12 | GARAGE THUẦN NGUYỄN AUTO | 1 |  |
| 13 | GARAGE TRUNG THẮNG | 1 |  |
| 14 | GARAGE TRƯỜNG TRANG | 1 |  |
| 15 | GARAGE VIỆT ĐỨC | 1 |  |
| 16 | GARAGE VINH CAR AUTO | 2 |  |
| 17 | GARAGE YÊN NHÂN | 4 |  |
| 18 | TRUNG TÂM SX & DV XƯỞNG SC Ô TÔ SỐ 1 | 2 |  |
|  | **Tổng Cộng** | **44** |  |

**VIỆN KT&CN Người lập danh sách**