<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>MSSV</th>
<th>HỌ VÀ TÊN</th>
<th>TÊN LỚP</th>
<th>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ</th>
<th>ĐIỂM TÊM ĐỊNH</th>
<th>ĐIỂM THI KHOA</th>
<th>TÊN CHỊU</th>
<th>MÔN HỌC</th>
<th>ĐIỂM HỌC TẬP</th>
<th>ĐIỂM PHÍ</th>
<th>ĐIỂM ĐKMH</th>
<th>BỊNH THÚC XÚC LÝ</th>
<th>KHÓA TUYỂN SINH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>DH15100021</td>
<td>Hồng Bình An</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>5.50 4.30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>DH15100050</td>
<td>Huỳnh Long Án</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.66 1.95</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>DH15100013</td>
<td>Huỳnh Ngọc Bác</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>7.63 7.95</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>DH15100098</td>
<td>Nguyễn Chí Cuống</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>3.56 6.15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>DH15100103</td>
<td>Nguyễn Hưu Dinh</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>6.06 6.35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>DH15100014</td>
<td>Vương Tiến Phát</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>2.00 0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>DH15100088</td>
<td>Đặng Thanh Hạc</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.50 6.30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>DH15100034</td>
<td>Trịnh Bùa Hòa</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>3.13 3.15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DH15100001</td>
<td>Cấn Văn Hưng</td>
<td>D12_TH01</td>
<td>4.79 3.90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH14</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>DH15100006</td>
<td>Nguyễn Ánh Huy</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>3.69 2.60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>DH15100410</td>
<td>Đỗ Hạ Giang Hùng</td>
<td>D12_TH01</td>
<td>4.56 4.37 3.20 2.08 3.65</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH14</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>DH15100080</td>
<td>Nguyễn Tấn Hùng</td>
<td>D14_TH01</td>
<td>1.31 0.00 0.58 1.36 1.17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>No HP</td>
<td>Ko_DKMH</td>
<td>Ešh chì hơc tiếp</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>DH15100212</td>
<td>Trịnh Giang Hùng</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.44 2.50 4.14 1.26 0.87</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>DH15101497</td>
<td>Võ Ngọ Kha</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>3.30 3.50 3.72 1.50 3.76</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>No HP</td>
<td>Ko_DKMH</td>
<td>Ešh chì hơc tiếp</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>DH15101199</td>
<td>Mai Người Khang</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>5.25 5.25 5.25 2.60 1.27</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>DH15100018</td>
<td>Mạng Tríệu Khang</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.38 4.05 4.69 2.04 1.01</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>No HP</td>
<td>Ko_DKMH</td>
<td>Ešh chì hơc tiếp</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>DH15100884</td>
<td>Phạm Huy Khánh</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.88 3.40 5.17 2.64 1.37</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>DH15100079</td>
<td>Trịnh Giang Khánh</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.75 5.05 4.92 2.25 1.11</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>No HP</td>
<td>Ko_DKMH</td>
<td>Ešh chì hơc tiếp</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>DH15100083</td>
<td>Nguyễn Đặng Khoa</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.19 4.00 4.08 1.50 0.87</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>DH15100788</td>
<td>Nguyễn Gia Kiệt</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.67 4.25 4.42 2.64 1.55</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>DH15100878</td>
<td>Trịnh Duy Long</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>3.59 0.65 2.00 0.36 0.56</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>No HP</td>
<td>Ko_DKMH</td>
<td>Ešh chì hơc tiếp</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>DH15101455</td>
<td>Trương Thế Long</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.52 2.04 2.38 1.36 2.04</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Ko_DKMH</td>
<td>Ešh chì hơc tiếp</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>DH15100017</td>
<td>Phan Thị Minh</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.88 4.10 4.44 1.50 0.87</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>DH15100243</td>
<td>Lê Cương Luân</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>5.13 5.40 5.28 2.70 1.47</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>No HP</td>
<td>Ko_DKMH</td>
<td>Ešh chì hơc tiếp</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>DH15100094</td>
<td>Lê Huy Phúc</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>2.50 0.35 1.47 0.36 1.97</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>DH15100097</td>
<td>Nguyễn Hoài Nguyễn</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.18 4.55 4.47 1.50 0.87</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>DH15100079</td>
<td>Nguyễn Hoàng Nhân</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>3.44 2.45 2.89 0.90 0.87</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>DH15100102</td>
<td>Nguyễn Trọng Hoằng</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>5.25 5.80 5.56 2.60 1.27</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>DH15100886</td>
<td>Trịnh Thị Mỹ Nhung</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.63 3.80 4.17 1.90 0.87</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>DH15100925</td>
<td>Nguyễn Hoàng Như Trúc</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>6.75 7.12 6.97 3.00 1.67</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH14</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>DH15100095</td>
<td>Đỗ Tấn Phát</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.63 3.80 5.28 2.64 1.29</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*DH14*
<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>MSSV</th>
<th>Họ và tên</th>
<th>Tên lớp</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 2</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 1</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 3</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 4</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 5</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 6</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 7</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 8</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 9</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 10</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 11</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 12</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 13</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 14</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 15</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 16</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 17</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 18</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 19</th>
<th>Điểm trung bình học kỳ 20</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>33</td>
<td>DH151500692</td>
<td>Võ Ngọc Phi</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>1.25</td>
<td>0.00</td>
<td>0.15</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>DH151500683</td>
<td>Nguyễn Hoàng Minh Quang</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>3.06</td>
<td>1.45</td>
<td>2.17</td>
<td>10.06</td>
<td>9.17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>DH151500790</td>
<td>Phạm Thanh QuêLane</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>5.00</td>
<td>5.60</td>
<td>5.33</td>
<td>20.06</td>
<td>12.07</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>DH151500808</td>
<td>Đỗ Dương Tấn Sang</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>5.94</td>
<td>7.15</td>
<td>6.61</td>
<td>28.06</td>
<td>13.17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>DH151500915</td>
<td>Bùi Lê Nhật Thái</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>5.38</td>
<td>5.15</td>
<td>5.23</td>
<td>23.06</td>
<td>12.17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>DH151501202</td>
<td>Võ Ngọc Tấn</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.25</td>
<td>4.45</td>
<td>4.26</td>
<td>15.06</td>
<td>9.17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>DH151503838</td>
<td>Bùi Quang Thanh</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.25</td>
<td>3.45</td>
<td>3.85</td>
<td>12.06</td>
<td>6.17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>DH151500885</td>
<td>Nguyễn Hoàng Thân</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.31</td>
<td>4.30</td>
<td>2.08</td>
<td>10.06</td>
<td>6.17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>DH151401258</td>
<td>Nguyễn Cao Hoàng Thái</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.79</td>
<td>2.45</td>
<td>2.50</td>
<td>10.06</td>
<td>11.17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>DH151301149</td>
<td>Hữu Hoành Minh Thông</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>6.06</td>
<td>4.15</td>
<td>0.00</td>
<td>1.06</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>DH151500919</td>
<td>Nguyễn Quê Nguyễn Thông</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>6.69</td>
<td>6.50</td>
<td>6.58</td>
<td>13.06</td>
<td>16.17</td>
<td>CCHV_3</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>DH151500586</td>
<td>Nguyễn Ngọc Tiến</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.38</td>
<td>4.00</td>
<td>4.17</td>
<td>18.06</td>
<td>9.17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>DH151500681</td>
<td>Phạm Lê Trọng Tiến</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.06</td>
<td>4.25</td>
<td>4.17</td>
<td>13.06</td>
<td>7.17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>DH151401363</td>
<td>Nguyễn Tà Thân Toan</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>3.75</td>
<td>1.19</td>
<td>1.76</td>
<td>4.06</td>
<td>2.17</td>
<td>CCHV_3</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>DH151501001</td>
<td>Hà Nội Quy Thu Trang</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>5.06</td>
<td>5.93</td>
<td>5.56</td>
<td>28.06</td>
<td>13.17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>DH151500991</td>
<td>Eo Trần Minh Tuấn</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>5.15</td>
<td>6.55</td>
<td>5.92</td>
<td>28.06</td>
<td>13.17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>DH151500010</td>
<td>Lê Trọng Vũ</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.06</td>
<td>3.90</td>
<td>3.97</td>
<td>11.06</td>
<td>6.17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>DH151500769</td>
<td>Trương Khấn Hiếu Vinh</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>5.38</td>
<td>5.30</td>
<td>5.33</td>
<td>20.06</td>
<td>10.17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>DH151500933</td>
<td>Nguyễn Hoàng Vũ</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>4.44</td>
<td>5.00</td>
<td>4.75</td>
<td>21.06</td>
<td>10.17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>DH151401614</td>
<td>Thái Hiệp Xuong</td>
<td>D15_TH01</td>
<td>2.31</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.95</td>
<td>4.06</td>
<td>2.17</td>
<td>CBB_BTH_1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Lưu ý:
- Điểm trung bình được tính đến ngày 12/08/2016.
- Nếu quá thời hạn nên trình Nha trưởng để xử lý học vui theo quy định.

Quy tắc:
1. Nổ NP: Nổ học phi
2. Ko_DKMH: Không đăng ký môn học
3. CCHV: Cần báo học vụ về kết quả học tập

NGƯỜI LẬP BẢNG

nguyễn Thị Minh Trúc

TRƯỞNG PHÒNG ĐẠO TẠO

ThS. Lê Thị Ngọc Phượng

PHÓ, TS. Nguyễn Thị Xuân

HẾP TRƯỞNG DAI HỌC CỘNG NGHỆ SÀI GÒN

TRƯỞNG PHÒNG ĐẠO TẠO

HẾP TRƯỞNG DAI HỌC CỘNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÓ, TS. Nguyễn Thị Xuân

HẾP TRƯỞNG DAI HỌC CỘNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÓ, TS. Nguyễn Thị Xuân

HẾP TRƯỞNG DAI HỌC CỘNG NGHỆ SÀI GÒN
<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>MSSV</th>
<th>Họ và Tên</th>
<th>Tên Lớp</th>
<th>Điểm Trung Bình Học Kỳ</th>
<th>Tốt Trung</th>
<th>Đếm Học</th>
<th>Học Tạp</th>
<th>Học Phi</th>
<th>ĐKMH</th>
<th>Đinh Thúc Học Xứ Lý</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>DHS1500223</td>
<td>Nguyễn Đức Anh</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>4.06 3.90 3.97 3.06 9/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>DHS1500247</td>
<td>Nguyễn Hoai Tuyên Bố</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>4.69 4.55 4.61 3.06 9/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>DHS1500222</td>
<td>Võng Tri Cẩn</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>6.00 2.20 6.83 24/30 10/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>DHS1500231</td>
<td>Nguyễn Thị Mỹ Chi</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>5.13 4.75 4.92 10/30 10/17</td>
<td>Nhịp</td>
<td>Đinh chi học tập</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>DHS1500242</td>
<td>Đặng Thành Dạnh</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>4.94 4.30 4.58 18/30 10/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>DHS1500254</td>
<td>Bùi Ngọc Dĩnh</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>5.69 6.00 5.86 12/30 15/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>DHS1500220</td>
<td>Bùi Tuấn Đạo</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>4.69 5.40 5.08 16/30 13/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>DHS1500225</td>
<td>Phạm Nhật Duy</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>5.88 6.20 6.06 14/30 16/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DHS1500240</td>
<td>Trần Đình Day</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>3.00 3.75 3.42 16/30 9/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>DHS1500129</td>
<td>Chuong Huê Dạt</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>0.00 0.00 0.00 0/30 0/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>DHS1500241</td>
<td>Phong Văn Đức</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>0.00 0.00 0.00 0/30 0/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>DHS1500247</td>
<td>Trương Huy Hài</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>4.19 4.75 4.50 15/30 9/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>DHS1500251</td>
<td>Phạm Tôn Hạc</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>5.69 4.80 5.19 22/30 11/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>DHS1500248</td>
<td>Trịnh Thế Hằng</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>5.00 4.75 4.86 25/30 12/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>DHS1500223</td>
<td>Trương Tấn Huy</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>5.00 5.35 5.31 14/30 12/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>DHS1500170</td>
<td>Đỗ Thị Thu Hợpnh</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>5.13 4.65 4.86 13/30 11/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>DHS1500246</td>
<td>Nguyễn Trần Vi Khanh</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>5.00 3.50 3.33 10/30 14/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>DHS1500129</td>
<td>Nguyễn Phước Khanh</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>4.25 4.25 4.25 10/30 10/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>DHS1500233</td>
<td>Trần Minh Khoa</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>2.94 2.55 2.94 10/30 6/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>DHS1500227</td>
<td>Tất Văn Linh</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>4.88 5.10 5.00 14/30 11/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>DHS1500219</td>
<td>Lương Thanh Long</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>3.88 4.05 3.97 19/30 10/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>DHS1500252</td>
<td>Nguyễn Phương Nam</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>5.13 4.90 5.00 11/30 10/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>DHS1500216</td>
<td>Thái Tù Nghĩa</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>3.31 0.25 1.61 5/30 3/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Đinh chi học tập</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>DHS1500249</td>
<td>Trịnh Thảo Nguyên</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>4.64 4.35 3.94 13/30 7/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>DHS1500228</td>
<td>Cao Thanh Nhự</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>6.69 8.20 7.53 34/30 16/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>DHS1500229</td>
<td>Lưu Đại Phát</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>6.13 7.10 6.67 34/30 16/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>DHS1500112</td>
<td>Nguyễn Ngọc Phát</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>4.63 4.50 4.54 13/30 8/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>DHS1500231</td>
<td>Đỗ Hoàng Phúc</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>4.11 4.55 4.30 19/30 10/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DHS15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>STT</td>
<td>MSSV</td>
<td>HỌ VÀ TÊN</td>
<td>TÊN LỚP</td>
<td>DIỄM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016</td>
<td>TỊCH LỸ</td>
<td>KẾT QUẢ XỬ LÝ CUỘC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>---------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>111</td>
<td>112</td>
<td>113</td>
<td>114</td>
<td>121</td>
<td>122</td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>DHS15002345</td>
<td>Trương Hà</td>
<td>Phúc</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>4.13</td>
<td>5.10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>DHS1500228</td>
<td>Vũ Hoàng</td>
<td>Phúc</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>0.00</td>
<td>5.00</td>
<td>0.00</td>
<td>9.56</td>
<td>24/56</td>
<td>12/17</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>DHS1500219</td>
<td>Đỗ Tín</td>
<td>Quyền</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>6.89</td>
<td>7.80</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>DHS1500232</td>
<td>Lương Thái</td>
<td>Sang</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>5.00</td>
<td>3.75</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>DHS1500237</td>
<td>Phan Ngọc Tấn</td>
<td>Sang</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>4.75</td>
<td>5.90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>DHS1500236</td>
<td>Trần Anh</td>
<td>Thái</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>4.81</td>
<td>4.30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>DHS1500230</td>
<td>Nguyễn Thành</td>
<td>Tân</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>6.63</td>
<td>4.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>DHS1500290</td>
<td>Phạm Quốc</td>
<td>Thắng</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>5.56</td>
<td>3.60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>DHS1500244</td>
<td>Nguyễn Nhật</td>
<td>Thiên</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>4.19</td>
<td>3.45</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>DHS1500234</td>
<td>Trịnh Hoàng Minh</td>
<td>Thắng</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>5.94</td>
<td>6.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>DHS1500239</td>
<td>Nguyễn Thị Thúy</td>
<td>Thịa</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>6.50</td>
<td>7.15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>DHS1500217</td>
<td>Nguyễn Đại</td>
<td>Trãi</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>DHS1500226</td>
<td>Bùi Minh</td>
<td>Trương</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>3.25</td>
<td>0.60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>DHS1500218</td>
<td>Ngô Minh</td>
<td>Tuấn</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>6.25</td>
<td>6.85</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>DHS1500238</td>
<td>Lưu Kim</td>
<td>Tường</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>3.63</td>
<td>5.85</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>DHS1500253</td>
<td>Lê Văn Hoàng</td>
<td>Văn</td>
<td>D15_TH02</td>
<td>4.06</td>
<td>5.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Lưu ý:
- Điểm trung bình được tính đến ngày 12/08/2016.
- Nếu quá thời hạn nên trình Nhập trường xử lý học vui theo quy định.

Quy tắc:
(1) Nộm HP: Nộm học phí  
(2) Ko_DKMH: Không đăng ký môn học  
(3) CCHV: Cách cổ học vụ về kết quả học tập

NGƯỜI LẬP BÃNG

Nguyễn Thị Minh Trúc

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. Lê Thị Ngoc Phương
<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>MSSV</th>
<th>HỌ VÀ TÊN</th>
<th>TÊN LỚP</th>
<th>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 111 112 113 121 122 123 131 132 133 111 112 113</th>
<th>ĐIỂM TRUNG BÌNH TỊNH Cнная 151 152</th>
<th>TÊN LỚP</th>
<th>ĐIỂM TRUNG BÌNH MON HỌC 151 152</th>
<th>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 111 112 113 121 122 123 131 132 133 111 112 113</th>
<th>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 111 112 113 121 122 123 131 132 133 111 112 113</th>
<th>HỌC TẬP ĐKMH DMH HỮU THỌC XÚY</th>
<th>KHÓA TỤC TỪNG SĨ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>DH51500410</td>
<td>Đặng Trường</td>
<td>An</td>
<td>D15_TH03 4.63 4.59 4.55 18/36 9/17</td>
<td>Ke, ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>DH51500414</td>
<td>Đặng Thị Thanh</td>
<td>An</td>
<td>D15_TH03 4.98 4.30 4.56 20/36 10/17</td>
<td>Ke, ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>DH51500412</td>
<td>Hà Tú Anh</td>
<td>D15_TH03</td>
<td>0.36 0.50 0.11 15/66 11/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>DH51500395</td>
<td>Nguyễn Thế</td>
<td>Anh</td>
<td>D15_TH03 6.44 5.65 6.22 13/35 10/17</td>
<td>Ke, ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>DH51500422</td>
<td>Nguyễn Quốc</td>
<td>Bích</td>
<td>D15_TH03 6.44 3.45 5.89 18/35 13/17</td>
<td>Ke, ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>DH51501204</td>
<td>Phạm Thị Bích</td>
<td>D15_TH03</td>
<td>3.13 3.10 1.44 7/56 3/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>DH51501070</td>
<td>Huy Phúc Minh</td>
<td>Chí</td>
<td>D15_TH03 4.56 3.90 4.19 18/36 9/17</td>
<td>Ke, ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>DH51501223</td>
<td>Lê Công Danh</td>
<td>D15_TH03</td>
<td>1.00 0.00 0.44 4/66 0/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DH51500224</td>
<td>Nguyễn Ôn Lê</td>
<td>D15_TH03</td>
<td>4.64 4.05 4.22 17/35 9/17</td>
<td>Ke, ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>DH51500429</td>
<td>Lê Phúc Thanh</td>
<td>D1</td>
<td>D15_TH03 5.69 5.35 5.50 28/36 14/17</td>
<td>Ke, ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>DH51500406</td>
<td>Hà Đó Hải</td>
<td>D1</td>
<td>D15_TH03 4.04 5.15 5.06 23/36 12/17</td>
<td>Ke, ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>DH51500394</td>
<td>Tăng Nhật Hảo</td>
<td>D1</td>
<td>D15_TH03 4.50 5.00 4.78 19/35 9/17</td>
<td>Ke, ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>DH51500389</td>
<td>Nguyễn Ngọc</td>
<td>Hào</td>
<td>D15_TH03 4.69 3.20 3.86 15/36 8/17</td>
<td>Ke, ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>DH51500429</td>
<td>Trần Văn Hoàng</td>
<td>Hào</td>
<td>D15_TH03 4.81 4.91 4.89 23/36 11/17</td>
<td>Ke, ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>DH51500255</td>
<td>Nguyễn Phúc</td>
<td>Hòa</td>
<td>D15_TH03 2.00 0.00 0.89 1/36 1/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>DH51500426</td>
<td>Trương Phát</td>
<td>Hòa</td>
<td>D15_TH03 2.63 3.25 2.97 13/36 5/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>DH51500425</td>
<td>Lương Nguyễn</td>
<td>Hùng</td>
<td>D15_TH03 5.63 5.60 5.61 27/36 13/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>DH51500257</td>
<td>Tô Thị Phan</td>
<td>Huy</td>
<td>D15_TH03 5.38 4.60 4.54 20/36 10/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>DH51500412</td>
<td>Nguyễn Minh</td>
<td>Chí</td>
<td>D15_TH03 4.63 4.35 4.47 20/36 10/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>DH51500418</td>
<td>Vũ Trung</td>
<td>Kinh</td>
<td>D15_TH03 5.19 4.72 4.94 21/36 11/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>DH51500427</td>
<td>Phạm Thành</td>
<td>Lợi</td>
<td>D15_TH03 5.15 4.25 4.64 20/36 10/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>DH51500424</td>
<td>Phạm Văn</td>
<td>Lợi</td>
<td>D15_TH03 4.44 3.80 4.08 15/36 8/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>DH51500401</td>
<td>Lê Nguyên Hoàng</td>
<td>Lân</td>
<td>D15_TH03 3.44 4.10 4.69 22/36 11/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>DH51500428</td>
<td>Nguyễn Đức</td>
<td>Minh</td>
<td>D15_TH03 2.44 0.00 1.08 5/36 2/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>DH51500122</td>
<td>Vũ Thị Kim</td>
<td>nga</td>
<td>D15_TH03 0.00 0.00 0.00 0/36 0/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>DH51500415</td>
<td>Lê Chỉ</td>
<td>Nghĩa</td>
<td>D15_TH03 5.94 5.60 5.75 28/36 14/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>DH51500397</td>
<td>Lê Hoàng Phúc</td>
<td>Nguyên</td>
<td>D15_TH03 4.50 2.73 3.53 14/36 7/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>DH51500406</td>
<td>Lưu Sĩ</td>
<td>Nguyễn</td>
<td>D15_TH03 4.50 3.70 4.06 14/36 7/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>DH51500410</td>
<td>Trần Trọng</td>
<td>Nhân</td>
<td>D15_TH03 5.15 4.25 4.64 18/36 9/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>DH51500256</td>
<td>Lê Từ</td>
<td>Nhi</td>
<td>D15_TH03 1.75 1.00 1.33 6/36 2/17</td>
<td>CCHV2</td>
<td>No, HP</td>
<td>ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DMH</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>STT</td>
<td>MSSV</td>
<td>HỌ VÀ TÊN</td>
<td>TÊN LỚP</td>
<td>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 111</td>
<td>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 112</td>
<td>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 113</td>
<td>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 114</td>
<td>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 115</td>
<td>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 116</td>
<td>TỊNH CHỈ HỌC KỲ 117</td>
<td>MÔN HỌC 118</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------</td>
<td>--------------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>DH51501219</td>
<td>Đỗ Quân Hoàng</td>
<td>Nhâm</td>
<td>4.31</td>
<td>3.20</td>
<td>3.69</td>
<td>4.55</td>
<td>7/17</td>
<td>CCHIV_1</td>
<td>0.95</td>
<td>2.56</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>DH51501220</td>
<td>Trường Tiến</td>
<td>Phù</td>
<td>5.63</td>
<td>5.20</td>
<td>5.59</td>
<td>4.55</td>
<td>13/17</td>
<td>DH15</td>
<td>1.56</td>
<td>2.65</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>DH51500399</td>
<td>Lê Chí An</td>
<td>Phong</td>
<td>5.25</td>
<td>5.90</td>
<td>5.61</td>
<td>3.56</td>
<td>14/17</td>
<td>DH15</td>
<td>1.56</td>
<td>2.65</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>DH51501203</td>
<td>Nguyễn Hữu Hoàng</td>
<td>Phong</td>
<td>5.69</td>
<td>7.45</td>
<td>6.67</td>
<td>13/17</td>
<td>15/17</td>
<td>DH15</td>
<td>1.56</td>
<td>2.65</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>DH51500433</td>
<td>Trịnh Huy</td>
<td>Phong</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0/17</td>
<td>0/17</td>
<td>CCHIV_2</td>
<td>0.95</td>
<td>2.56</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>DH51500402</td>
<td>Phùng Văn</td>
<td>Quảng</td>
<td>5.46</td>
<td>5.05</td>
<td>5.72</td>
<td>3.56</td>
<td>15/17</td>
<td>DH15</td>
<td>1.56</td>
<td>2.65</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>DH51500408</td>
<td>Phạm Hà Lành</td>
<td>Tiền</td>
<td>5.34</td>
<td>4.75</td>
<td>5.00</td>
<td>22/16</td>
<td>11/17</td>
<td>DH15</td>
<td>1.56</td>
<td>2.65</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>DH51500933</td>
<td>Trần Nguyên Minh</td>
<td>Tài</td>
<td>5.06</td>
<td>4.85</td>
<td>4.94</td>
<td>10/36</td>
<td>19/17</td>
<td>DH15</td>
<td>1.56</td>
<td>2.65</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>DH51500411</td>
<td>Đặng Tiến</td>
<td>Thanh</td>
<td>3.00</td>
<td>0.83</td>
<td>1.81</td>
<td>2/36</td>
<td>4/17</td>
<td>CCHIV_2</td>
<td>0.95</td>
<td>2.56</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>DH51500403</td>
<td>Đặng Trọng</td>
<td>Tin</td>
<td>5.25</td>
<td>4.80</td>
<td>5.00</td>
<td>18/36</td>
<td>9/17</td>
<td>DH15</td>
<td>1.56</td>
<td>2.65</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>DH51500406</td>
<td>Vũ Đức</td>
<td>Tín</td>
<td>4.94</td>
<td>4.00</td>
<td>2.19</td>
<td>11/36</td>
<td>6/17</td>
<td>CCHIV_1</td>
<td>0.95</td>
<td>2.56</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>DH51500421</td>
<td>Đỗ Minh</td>
<td>Tín</td>
<td>4.19</td>
<td>3.85</td>
<td>4.00</td>
<td>18/36</td>
<td>7/17</td>
<td>DH15</td>
<td>1.56</td>
<td>2.65</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>DH51500410</td>
<td>Võ Nguyễn Thanh</td>
<td>Tri</td>
<td>5.50</td>
<td>5.15</td>
<td>5.31</td>
<td>20/36</td>
<td>10/17</td>
<td>DH15</td>
<td>1.56</td>
<td>2.65</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>DH51501221</td>
<td>Phạm Thái Đan</td>
<td>Tri</td>
<td>5.25</td>
<td>4.85</td>
<td>4.75</td>
<td>10/36</td>
<td>10/17</td>
<td>DH15</td>
<td>1.56</td>
<td>2.65</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>DH51500390</td>
<td>Nguyễn Anh</td>
<td>Túan</td>
<td>2.56</td>
<td>6.00</td>
<td>1.14</td>
<td>5/36</td>
<td>2/17</td>
<td>CCHIV_2</td>
<td>0.95</td>
<td>2.56</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>DH51500405</td>
<td>Nguyễn Thành</td>
<td>Túan</td>
<td>4.69</td>
<td>4.15</td>
<td>4.39</td>
<td>18/36</td>
<td>9/17</td>
<td>DH15</td>
<td>1.56</td>
<td>2.65</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>DH51500409</td>
<td>Trần Anh</td>
<td>Túan</td>
<td>5.26</td>
<td>6.25</td>
<td>5.81</td>
<td>28/36</td>
<td>14/17</td>
<td>DH15</td>
<td>1.56</td>
<td>2.65</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>DH51500419</td>
<td>Nguyễn Thế</td>
<td>Vinh</td>
<td>3.56</td>
<td>1.35</td>
<td>2.33</td>
<td>9/36</td>
<td>5/17</td>
<td>CCHIV_2</td>
<td>0.95</td>
<td>2.56</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- Nếu quá thời hạn nêu trên Nhà trường sẽ xử lý học vụ theo quy định.

Quy tắc: (1) Nợ HP: Nụ học phí (2) Ko_DKMH: Không đăng ký môn học (3) CCHIV: Cạnh tranh học vụ với kết quả học tập

NGƯỜI LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Minh Trúc

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. Lê Thị Ngọc Phương

<HCM 20 tháng 08 năm 2016>

HIER.TRƯỞNG
| STT | MSSV    | HỌ VÀ TÊN          | LỚP      | ĐIỂM THƯỜNG MINH HỌC KỲ 1 | ĐIỂM THƯỜNG MINH HỌC KỲ 2 | TỊNH CHỈ | MÔN HỌC | ĐỊNH CHI HỌC TẬP | ĐỊNH CHI HỌC PHI | ĐỊNH CHI ĐKMH | ĐỊNH THỰC XÚC LÝ |
|-----|---------|--------------------|----------|---------------------------|---------------------------|--------|--------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 1   | DHS15101230 | Nguyễn Tiến Anh   | D15_TH04 | 5.56                       | 5.10                      | 5.51   | 15/36 | 12/17         | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
| 2   | DHS15100442 | Cao Hoàng Đăng     | D15_TH04 | 5.63                       | 6.30                      | 6.00   | 17/36 | 13/17         | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
| 3   | DHS15100583 | Phan Hoàng Luy     | D15_TH04 | 4.81                       | 5.02                      | 4.94   | 21/36 | 19/17         | No HP          | CCHV_1        | DH15         |
| 4   | DHS15100646 | Phan Trần Dat     | D15_TH04 | 5.00                       | 2.45                      | 3.58   | 16/36 | 8/17          | No HP          | CCHV_1        | DH15         |
| 5   | DHS15100641 | Văn Diệu Giam     | D15_TH04 | 5.94                       | 0.00                      | 2.64   | 14/36 | 7/17          | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
| 6   | DHS15100631 | Mai Minh Hải      | D15_TH04 | 5.81                       | 6.00                      | 5.92   | 17/36 | 13/17         | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
| 7   | DHS15100647 | Nguyễn Thế Minh Hân | D15_TH04 | 1.75                       | 0.60                      | 0.78   | 3/36  | 1/17          | CCHV_2         | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
| 8   | DHS15100536 | Nguyễn Thị Ngọc Hải | D15_TH04 | 5.19                       | 4.50                      | 4.81   | 11/36 | 11/17         | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
| 9   | DHS15101232 | Nguyễn Hoàng Minh Hân | D15_TH04 | 5.50                       | 4.85                      | 5.14   | 15/36 | 12/17         | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
| 10  | DHS15100377 | Đinh Chí Hậu      | D15_TH04 | 5.81                       | 3.90                      | 5.86   | 17/36 | 13/17         | No HP          | CCHV_2        | DH15         |
| 11  | DHS15100537 | Phan Hoàng Hải     | D15_TH04 | 5.69                       | 5.75                      | 5.72   | 17/36 | 13/17         | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
| 12  | DHS15100632 | Nguyễn Lương тыс  | D15_TH04 | 5.28                       | 6.20                      | 5.83   | 15/35 | 12/17         | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
| 13  | DHS15100535 | Lôi Sĩ Hân        | D15_TH04 | 5.50                       | 5.45                      | 5.47   | 18/36 | 13/17         | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
| 14  | DHS15100642 | Nguyễn Tiến Hùng  | D15_TH04 | 6.69                       | 5.65                      | 6.33   | 30/36 | 14/17         | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
| 15  | DHS15100441 | Nguyễn Đình Khương | D15_TH04 | 5.21                       | 2.80                      | 3.92   | 14/36 | 12/17         | CCHV_1         | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
| 16  | DHS15100637 | Nguyễn Gia Lâm    | D15_TH04 | 5.56                       | 5.50                      | 5.53   | 25/36 | 12/17         | No HP          | CCHV_1        | DH15         |
| 17  | DHS15100432 | Nguyễn Văn Lâm    | D15_TH04 | 4.29                       | 2.10                      | 3.11   | 15/36 | 12/17         | CCHV_1         | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
| 18  | DHS15101233 | Đặng Quy Lộc     | D15_TH04 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00   | 0/36  | 0/17          | No HP          | CCHV_2        | DH15         |
| 19  | DHS15100434 | Nguyễn Hoàng Viông Lộc | D15_TH04 | 5.44                       | 4.40                      | 4.86   | 23/36 | 14/17         | No HP          | Ka_DKMH        | DH15         |
| 20  | DHS15100626 | Tăng Nhất Lân    | D15_TH04 | 4.69                       | 3.90                      | 4.25   | 20/36 | 9/17          | No HP          | Ka_DKMH        | DH15         |
| 21  | DHS15100439 | Đỗ Minh Minh     | D15_TH04 | 6.00                       | 6.80                      | 6.44   | 34/36 | 16/17         | No HP          | Ka_DKMH        | DH15         |
| 22  | DHS15100438 | Đỗ Minh D15_TH04 |          | 4.94                       | 1.80                      | 3.19   | 15/36 | 7/17          | CCHV_1         | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
| 23  | DHS15100633 | Phan Tuấn Nhật    | D15_TH04 | 6.58                       | 6.15                      | 6.25   | 28/36 | 14/17         | No HP          | Ka_DKMH        | DH15         |
| 24  | DHS15100446 | Tống Trọng Nhật    | D15_TH04 | 5.64                       | 3.35                      | 4.28   | 23/36 | 14/17         | No HP          | Ka_DKMH        | DH15         |
| 25  | DHS15100131 | Nguyễn Bảo Ngọc   | D15_TH04 | 1.25                       | 0.00                      | 0.56   | 1/36  | 1/17          | CCHV_2         | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
| 26  | DHS15100366 | Đặc Thái Phát    | D15_TH04 | 6.66                       | 7.40                      | 7.08   | 33/36 | 15/17         | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
| 27  | DHS15100628 | Nguyễn Tiến Phát  | D15_TH04 | 5.36                       | 5.45                      | 5.50   | 24/36 | 11/17         | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
| 28  | DHS15100648 | Võ Hoàng Phi      | D15_TH04 | 4.69                       | 3.85                      | 4.22   | 16/36 | 9/17          | No HP          | Dinh chi hoc tập | DH15         |
# KẾT QUẢ XỬ LÝ HỌC VỤ CUỘC HỘC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016

**BÁC ĐẠI HỌC - KHÓA 2015 - LỚP: D15_TH04**

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>MSNV</th>
<th>HỌ VÀ TÊN</th>
<th>TÔN LỚP</th>
<th>DIỄN THUẬT BÊN HỌC KỲ</th>
<th>TÍCH LÝ</th>
<th>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ</th>
<th>TÊN CHI</th>
<th>ĐIỂM TRUNG BÌNH</th>
<th>MỤC ĐƯỢC</th>
<th>HỌC TẬP</th>
<th>HỌC PHI</th>
<th>ĐKMH</th>
<th>NHINH THỰC XƯỞNG</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>29</td>
<td>D1513000033</td>
<td>Nguyễn Quốc</td>
<td>Phúc</td>
<td>D15_TH04</td>
<td>5.81</td>
<td>6.20</td>
<td>6.03</td>
<td>28/36</td>
<td>13/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>D1513000444</td>
<td>Diệp Nguyễn Anh</td>
<td>Quyền</td>
<td>D15_TH04</td>
<td>3.44</td>
<td>3.20</td>
<td>3.36</td>
<td>15/26</td>
<td>6/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>D1513000631</td>
<td>Bùi Thanh</td>
<td>Sơn</td>
<td>D15_TH04</td>
<td>5.33</td>
<td>5.20</td>
<td>5.25</td>
<td>23/36</td>
<td>12/17</td>
<td>QP</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>D1513000631</td>
<td>Hoàng Giang</td>
<td>Văn</td>
<td>D15_TH04</td>
<td>2.38</td>
<td>2.40</td>
<td>2.39</td>
<td>13/26</td>
<td>5/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>D1513000644</td>
<td>Trịnh Thị Thu</td>
<td>Thúy</td>
<td>D15_TH04</td>
<td>4.75</td>
<td>2.30</td>
<td>3.39</td>
<td>11/26</td>
<td>7/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>D1513000645</td>
<td>Diệp Quỳnh</td>
<td>Thị Tú</td>
<td>D15_TH04</td>
<td>5.06</td>
<td>4.95</td>
<td>5.00</td>
<td>22/36</td>
<td>10/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>D1513000634</td>
<td>Phạm Trọng</td>
<td>Trần</td>
<td>D15_TH04</td>
<td>5.38</td>
<td>4.80</td>
<td>5.06</td>
<td>24/36</td>
<td>11/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>D1513000624</td>
<td>Trịnh Văn</td>
<td>Thọ</td>
<td>D15_TH04</td>
<td>0.06</td>
<td>0.00</td>
<td>0.03</td>
<td>9/36</td>
<td>0/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>D1513001225</td>
<td>Đinh Hoàng</td>
<td>Thắng</td>
<td>D15_TH04</td>
<td>5.33</td>
<td>3.45</td>
<td>4.28</td>
<td>20/36</td>
<td>9/17</td>
<td>QP</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>D1513000431</td>
<td>Lò Minh</td>
<td>Thông</td>
<td>D15_TH04</td>
<td>5.69</td>
<td>4.60</td>
<td>5.08</td>
<td>23/36</td>
<td>11/17</td>
<td>QP</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>D1513000625</td>
<td>Phạm Minh</td>
<td>Trấn</td>
<td>D15_TH04</td>
<td>4.75</td>
<td>4.95</td>
<td>4.86</td>
<td>21/36</td>
<td>9/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>D1513000660</td>
<td>Trần Thị</td>
<td>Trang</td>
<td>D15_TH04</td>
<td>5.63</td>
<td>4.55</td>
<td>5.03</td>
<td>25/36</td>
<td>11/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>D1513000643</td>
<td>Nguyễn Tấn</td>
<td>Tố</td>
<td>D15_TH04</td>
<td>6.44</td>
<td>6.00</td>
<td>6.19</td>
<td>31/36</td>
<td>15/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>D1513001029</td>
<td>Võ Ngọc</td>
<td>Tố</td>
<td>D15_TH04</td>
<td>4.44</td>
<td>4.85</td>
<td>4.67</td>
<td>9/36</td>
<td>9/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>D1513000638</td>
<td>Lê Hồng</td>
<td>Tùng</td>
<td>D15_TH04</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>9/36</td>
<td>0/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>D1513000650</td>
<td>Bùi Thanh</td>
<td>Văn</td>
<td>D15_TH04</td>
<td>5.06</td>
<td>1.20</td>
<td>2.92</td>
<td>9/36</td>
<td>5/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lưu ý:**
- Điểm trung bình được tính đến ngày 12/08/2016.
- Nếu quá thời hạn nên trễ Nhà trường sẽ xử lý học vụ theo quy định.

**Quyết định:**
(1) QP: Nội dung
(2) KoDKMH: Không đăng ký môn học
(3) CCHV: Cần cảo học vụ về kết quả học tập

**NGƯỜI LẬP BÁNG**

Nguyễn Thị Minh Trúc

**TRƯỞNG PHÒNG ĐẠO TẠO**

ThS. Lê Thị Nguye Phượng

**DSC:**

[Signature] Cao Hảo Thời
<p>| STT | MSSV   | HỌ VÀ TÊN           | LỚP  | ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 1 | ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 2 | ĐIỂM TRUNG BÌNH 3 | TÊN CHI  | MỤC HỘC  | HỌC TẬP | HỌC PHÍ | ĐKMH | ĐIỂM THỰC XÚC LÝ  |
|-----|--------|---------------------|------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------|----------|---------|---------|------|---------|------------------|
| 1   | D151500567 | Nguyễn Tuyên Aanh  | D15_TH05 | 5.75 | 5.60                    | 5.16                | 16/06   | 17/17    | D15H    | DH15    |      |         |                  |
| 2   | D151500587 | Phan Nhật Bích    | D15_TH05 | 4.88 | 4.75                    | 4.25                | 18/06   | 9/17     | D15H    | DH15    |      |         |                  |
| 3   | D151500577 | Thảo Hoài Cúc     | D15_TH05 | 4.66 | 4.90                    | 4.19                | 17/06   | 8/17     | D15H    | DH15    |      |         |                  |
| 4   | D151500659 | Tất Võ Cường      | D15_TH05 | 5.05 | 5.20                    | 4.19                | 19/06   | 9/17     | Ne HP   | DH15    |      |         |                  |
| 5   | D151500669 | Lân Anh Định      | D15_TH05 | 5.63 | 5.05                    | 5.31                | 27/06   | 13/17    | D15H    | DH15    |      |         |                  |
| 6   | D151500652 | Nguyễn Việt Định  | D15_TH05 | 6.50 | 5.80                    | 6.11                | 13/06   | 15/17    | D15H    | DH15    |      |         |                  |
| 7   | D151501237 | Đặng Trường Duy   | D15_TH05 | 5.94 | 7.60                    | 6.86                | 16/06   | 17/17    | D15H    | DH15    |      |         |                  |
| 8   | D151501105 | Nguyễn Hải Duy    | D15_TH05 | 5.50 | 4.65                    | 5.03                | 22/06   | 11/17    | D15H    | DH15    |      |         |                  |
| 9   | D151500662 | Nguyễn Thị Mai Duyên | D15_TH05 | 5.05 | 5.35                    | 5.10                | 24/06   | 12/17    | Ne HP   | DH15    |      |         |                  |
| 10  | D151500553 | Nguyễn Tiến Dat   | D15_TH05 | 4.66 | 3.95                    | 4.17                | 17/06   | 9/17     | D15H    | DH15    |      |         |                  |
| 11  | D151500666 | Phan Hoàng Đạt    | D15_TH05 | 6.06 | 5.00                    | 5.47                | 24/06   | 12/17    | D15H    | DH15    |      |         |                  |
| 12  | D151500882 | Mai Hoàng Duy     | D15_TH05 | 4.19 | 2.80                    | 3.42                | 15/06   | 8/17     | CCHV_1  | DH15    |      |         |                  |
| 13  | D151500670 | Trần Minh Đức    | D15_TH05 | 4.75 | 4.05                    | 4.36                | 18/06   | 9/17     | D15H    | DH15    |      |         |                  |
| 14  | D151500884 | Nguyễn Phước Hứu  | D15_TH05 | 4.19 | 4.70                    | 4.47                | 11/06   | 11/17    | D15H    | DH15    |      |         |                  |
| 15  | D151500672 | Phạm Hùng Hữu    | D15_TH05 | 0.19 | 0.00                    | 0.08                | 0/06    | 0/17     | CCHV_2  | Ne HP   | Ko DKMH | D15H    | Diệt chức học tập |
| 16  | D151500671 | Hồ Công Hàoan    | D15_TH05 | 5.06 | 3.85                    | 4.39                | 20/06   | 10/17    | Ne HP   | DH15    |      |         |                  |
| 17  | D151500886 | Phạm Hiền Giang   | D15_TH05 | 4.66 | 2.70                    | 3.31                | 14/06   | 6/17     | CCHV_1  | DH15    |      |         |                  |
| 18  | D151500883 | Phạm Thái Hưng   | D15_TH05 | 4.69 | 2.70                    | 3.58                | 15/06   | 7/17     | CCHV_1  | DH15    |      |         |                  |
| 19  | D151500879 | Trần Nguyễn Khải  | D15_TH05 | 6.31 | 6.25                    | 6.28                | 30/06   | 14/17    | D15H    | DH15    |      |         |                  |
| 20  | D151501243 | Trần Văn Khảien  | D15_TH05 | 5.06 | 3.70                    | 4.31                | 18/06   | 9/17     | Ne HP   | DH15    |      |         |                  |
| 21  | D151500661 | Nguyễn Đức Anh Khoa | D15_TH05 | 4.25 | 0.00                    | 1.39                | 6/06    | 3/17     | CCHV_1  | Ne HP   | Ko DKMH | D15H    | Diệt chức học tập |
| 22  | D151501242 | Phạm Trần Minh Khôi | D15_TH05 | 5.25 | 6.30                    | 5.83                | 29/06   | 14/17    | Ne HP   | DH15    |      |         |                  |
| 23  | D151500658 | Nguyễn Hồ Quang Linh  | D15_TH05 | 0.00 | 0.00                    | 0.00                | 0/06    | 0/17     | CCHV_2  | Ne HP   | Ko DKMH | D15H    | Diệt chức học tập |
| 24  | D151501239 | Phạm Hữu Lợi      | D15_TH05 | 6.25 | 6.55                    | 6.42                | 30/06   | 17/17    | D15H    | DH15    |      |         |                  |
| 25  | D151500657 | Nguyễn Văn Lực    | D15_TH05 | 6.13 | 6.15                    | 6.14                | 30/06   | 15/17    | D15H    | DH15    |      |         |                  |
| 26  | D151500663 | Phạm Thị Trúc Lý   | D15_TH05 | 5.56 | 6.45                    | 6.06                | 34/06   | 16/17    | D15H    | DH15    |      |         |                  |
| 27  | D151501241 | Mai Quan Minh     | D15_TH05 | 4.94 | 3.85                    | 4.33                | 18/06   | 9/17     | Ne HP   | DH15    |      |         |                  |
| 28  | D151501206 | Hứa Văn Nghĩa    | D15_TH05 | 6.00 | 1.80                    | 5.60                | 15/06   | 8/17     | CCHV_1  | Ko DKMH |      |         |                  |
| 29  | D151500660 | Nguyễn Minh Nhật  | D15_TH05 | 5.25 | 5.60                    | 5.44                | 25/06   | 14/17    | D15H    | DH15    |      |         |                  |
| 30  | D151500673 | Kim Phát           | D15_TH05 | 5.75 | 4.20                    | 4.89                | 21/06   | 11/17    | Ne HP   | DH15    |      |         |                  |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>HỌ VÀ TÊN</th>
<th>TÊN LỚP</th>
<th>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ</th>
<th>TỊCH LƯỢNG</th>
<th>KẾT QUẢ XỬ LÝ CỦA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>111 112 113 121 122 123 131 132 133 141 142 143 151 152</td>
<td>TỊCH LƯỢNG</td>
<td>Htraînh thoại xử lý</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3.81 0.00 1.69 4/36 3/17</td>
<td>3CHIV.2</td>
<td>Căn cứ đạo học</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4.94 0.00 2.39 9/36 5/17</td>
<td>3CHIV.1</td>
<td>Định chính học tập</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3.77 2.78 3.19 13/36 6/17</td>
<td>3CHIV.2</td>
<td>Định chính học tập</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4.44 3.00 3.64 15/36 7/17</td>
<td>3CHIV.1</td>
<td>Định chính học tập</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>7.59 6.30 6.83 29/36 14/17</td>
<td></td>
<td>Định chính học tập</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5.25 3.95 4.53 21/36 10/17</td>
<td></td>
<td>Định chính học tập</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4.06 3.30 3.64 11/36 6/17</td>
<td>3CHIV.1</td>
<td>Định chính học tập</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5.25 4.70 4.94 22/36 11/17</td>
<td></td>
<td>Định chính học tập</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6.08 6.00 6.36 34/36 16/17</td>
<td></td>
<td>Định chính học tập</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3.19 0.00 1.42 5/36 2/17</td>
<td>3CHIV.2</td>
<td>Định chính học tập</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5.06 3.45 4.17 17/36 8/17</td>
<td></td>
<td>Định chính học tập</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4.73 2.30 3.39 13/36 6/17</td>
<td>3CHIV.1</td>
<td>Định chính học tập</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>0.00 0.00 0.00 0/36 0/17</td>
<td>3CHIV.2</td>
<td>Định chính học tập</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5.44 5.00 5.19 23/36 11/17</td>
<td></td>
<td>Định chính học tập</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4.06 2.70 3.31 12/36 6/17</td>
<td>3CHIV.1</td>
<td>Định chính học tập</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6.06 6.65 6.39 31/36 15/17</td>
<td></td>
<td>Định chính học tập</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4.25 4.80 4.53 21/36 11/17</td>
<td></td>
<td>Định chính học tập</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4.62 5.50 5.11 21/36 11/17</td>
<td></td>
<td>Định chính học tập</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Lưu ý:
- Điểm trung bình được tính đến ngày 12/08/2016.
- Phòng Đào tạo đánh hai tuân để tiếp sinh viên, nhân viên và giải quyết các vấn đề học vụ. Xin viên nộp đơn tại Phòng Đào tạo từ thứ Hai, ngày 22/08/2016 đến thứ Năm ngày 01/09/2016.
- Nếu quá thời hạn nên trình Nhà trường xử lý học vụ theo quy định.

Quy tắc:
1. Nộp HP: Nộp học phí
2. Ko_DKMH: Không đăng ký môn học
3. CCHIV: Cần cảo học vụ để kết quả học tập

NGƯỜI LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Minh Trúc

TRƯƯNG PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. Lê Thị Ngọc Phương

Tp. HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2016
<p>| STT | MSV       | HỌ VÀ TÊN          | TÊN LỚP  | ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 1 | ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 2 | ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 3 | ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 4 | ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 5 | ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 6 | ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 7 | ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 8 | ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 9 | ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 10 | ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 11 | ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 12 | TỊNH CHẤT | MÔN HỌC | ĐIỆT TẬP | ĐIỆT PHI | ĐỊNH TRƯỞNG XỨ SỞ | KHOA TÊN ĐẠI HỌC |
|-----|-----------|--------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| 1   | DHS1505005 | Nguyễn Tuấn Anh   | D15_TH06 | 5.56                     | 5.05                     | 5.28                     | 20/36                    | 10/17                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |         |
| 2   | DHS1505009 | Huỳnh Khảnh Giang | D15_TH06 | 2.38                     | 0.10                     | 1.11                     | 4/36                     | 2/17                     | CCHV_2                   | Ko_DKMH                  | Đính chỉ học tập            |                          |                          |                          |                       |         |
| 3   | DHS1505089 | Nguyễn Trường Giang| D15_TH06 | 2.65                     | 2.50                     | 3.00                     | 10/36                    | 5/17                     | CCHV_2                   |                          | Đính chỉ học tập            |                          |                          |                          |                       |         |
| 4   | DHS1505092 | Dương Ngọc Hải   | D15_TH06 | 4.75                     | 3.50                     | 4.06                     | 16/36                    | 8/17                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |         |
| 5   | DHS1505120 | Lý Hồng Hải      | D15_TH06 | 3.59                     | 3.25                     | 3.47                     | 12/36                    | 6/17                     | CCHV_2                   |                          | Đính chỉ học tập            |                          |                          |                          |                       |         |
| 6   | DHS1505093 | Nguyễn Thị Thu Thủy| D15_TH06 | 4.50                     | 4.85                     | 4.69                     | 19/36                    | 9/17                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |         |
| 7   | DHS1505092 | Trịnh Nguyễn Huy | D15_TH06 | 4.75                     | 3.25                     | 4.31                     | 18/36                    | 8/17                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |         |
| 8   | DHS1505094 | Trịnh Vĩnh Huy   | D15_TH06 | 3.50                     | 0.30                     | 1.72                     | 4/36                     | 3/17                     | CCHV_2                   | Ko_DKMH                  | Đính chỉ học tập            |                          |                          |                          |                       |         |
| 9   | DHS1505089 | Huỳnh Hĩ Huy     | D15_TH06 | 3.56                     | 3.10                     | 3.31                     | 12/36                    | 5/17                     | CCHV_2                   |                          | Đính chỉ học tập            |                          |                          |                          |                       |         |
| 10  | DHS1505096 | Lương Già Huy    | D15_TH06 | 3.50                     | 0.60                     | 1.89                     | 6/36                     | 4/17                     | CCHV_2                   |                          | Đính chỉ học tập            |                          |                          |                          |                       |         |
| 11  | DHS1505091 | Trịnh Quốc Bào  | D15_TH06 | 5.06                     | 4.23                     | 4.61                     | 18/36                    | 8/17                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |         |
| 12  | DHS1505098 | Nguyễn Duy Khanh | D15_TH06 | 4.25                     | 4.05                     | 4.14                     | 17/36                    | 8/17                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |         |
| 13  | DHS1505087 | Hà Đăng Khoa     | D15_TH06 | 3.69                     | 4.15                     | 3.94                     | 14/36                    | 6/17                     | CCHV_2                   |                          | Đính chỉ học tập            |                          |                          |                          |                       |         |
| 14  | DHS1505089 | Nguyễn Đăng Khoa | D15_TH06 | 3.56                     | 3.60                     | 3.58                     | 14/36                    | 7/17                     | CCHV_2                   |                          | Đính chỉ học tập            |                          |                          |                          |                       |         |
| 15  | DHS1505092 | Nguyễn Lê Thịnh  | Khoa     | 5.13                     | 0.50                     | 2.61                     | 10/36                    | 6/17                     | CCHV_1                   |                          | Đính chỉ học tập            |                          |                          |                          |                       |         |
| 16  | DHS1505171 | Trương Dĩ Dáng   | Khoa     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0/36                     | 0/17                     | CCHV_2                   | Ko_DKMH                  | Đính chỉ học tập            |                          |                          |                          |                       |         |
| 17  | DHS1505096 | Đào Minh Khiếu  | D15_TH06 | 3.13                     | 0.00                     | 1.39                     | 5/36                     | 2/17                     | CCHV_2                   | Ko_DKMH                  | Đính chỉ học tập            |                          |                          |                          |                       |         |
| 18  | DHS1505071 | Voong Quang Khương| D15_TH06 | 4.31                     | 5.00                     | 4.81                     | 19/36                    | 10/17                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |         |
| 19  | DHS1505023 | Nguyễn Trường Hối| Linh     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0/36                     | 0/17                     | CCHV_2                   | Ko_DKMH                  | Đính chỉ học tập            |                          |                          |                          |                       |         |
| 20  | DHS1505071 | Trương Phương Linh| D15_TH06 | 5.69                     | 4.00                     | 4.75                     | 23/36                    | 10/17                    |                          | Ko_DKMH                  | Đính chỉ học tập            |                          |                          |                          |                       |         |
| 21  | DHS1505019 | Huỳnh Hải Long  | D15_TH06 | 3.56                     | 1.90                     | 2.64                     | 8/36                     | 4/17                     | CCHV_2                   | Ko_DKMH                  | Đính chỉ học tập            |                          |                          |                          |                       |         |
| 22  | DHS1505092 | Nguyễn Hoàng Minh| D15_TH06 | 4.00                     | 2.70                     | 3.28                     | 15/36                    | 7/17                     | CCHV_1                   |                          | Đính chỉ học tập            |                          |                          |                          |                       |         |
| 23  | DHS1505094 | Nguyễn Huỳnh Nhật| D15_TH06 | 5.69                     | 5.30                     | 5.75                     | 24/36                    | 15/17                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |         |
| 24  | DHS1505020 | Trương Hoàng Nghĩa| D15_TH06 | 5.80                     | 5.00                     | 5.39                     | 22/36                    | 11/17                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |         |
| 25  | DHS1505013 | Trần Khải Nguyễn| D15_TH06 | 6.63                     | 7.45                     | 7.08                     | 36/36                    | 17/17                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |         |
| 26  | DHS1505095 | Nguyễn Hoàng Nhơn| D15_TH06 | 4.19                     | 0.30                     | 2.03                     | 9/36                     | 5/17                     | CCHV_1                   | Ko_DKMH                  | Đính chỉ học tập            |                          |                          |                          |                       |         |
| 27  | DHS1505006 | Phạm Hợi Minh Nhựt| D15_TH06 | 5.00                     | 3.50                     | 4.17                     | 17/36                    | 8/17                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |         |
| 28  | DHS1505010 | Nguyễn Hồng Phúc| D15_TH06 | 4.69                     | 3.00                     | 4.85                     | 18/36                    | 9/17                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |         |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>MSBV</th>
<th>HỌ VÀ TÊN</th>
<th>TÊN LỚP</th>
<th>DIỄM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 1</th>
<th>TÊN CHI</th>
<th>TÊN HỌC</th>
<th>TÊN PHÍ</th>
<th>DKMH</th>
<th>DIỄN THỰC XƯỞNG LÝ</th>
<th>KHÓA TUYỂN BÌNH</th>
<th>ĐỊNH TRƯỞNG PHÒNG DẠO TẠO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>29</td>
<td>DH151500890</td>
<td>Lê Gia</td>
<td>Quản</td>
<td>5.31</td>
<td>5.00</td>
<td>25/06</td>
<td>12/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>DH151500888</td>
<td>Lê Ngọc</td>
<td>Tâm</td>
<td>4.13</td>
<td>3.72</td>
<td>19/06</td>
<td>8/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>DH151500918</td>
<td>Nguyễn Thành</td>
<td>Tâm</td>
<td>3.63</td>
<td>2.03</td>
<td>8/06</td>
<td>5/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>DH151500889</td>
<td>Nguyễn Văn</td>
<td>Tâm</td>
<td>6.13</td>
<td>5.00</td>
<td>31/06</td>
<td>15/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>DH151500286</td>
<td>Trần Lê Thành</td>
<td>Tâm</td>
<td>0.81</td>
<td>0.56</td>
<td>0/06</td>
<td>0/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Nộ HP, Ko_KDHMI</td>
<td>Bình chỉ học tiếp</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>DH151500000</td>
<td>Hoàng Văn</td>
<td>Thái</td>
<td>2.00</td>
<td>1.00</td>
<td>2/06</td>
<td>2/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Nộ HP, Ko_KDHMI</td>
<td>Bình chỉ học tiếp</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>DH151501252</td>
<td>Lê Thanh</td>
<td>D15_Th06</td>
<td>2.25</td>
<td>0.00</td>
<td>13/06</td>
<td>3/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Nộ HP, Ko_KDHMI</td>
<td>Bình chỉ học tiếp</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>DH151500885</td>
<td>Lê Ngọc Thiêng</td>
<td>Thảo</td>
<td>5.50</td>
<td>4.78</td>
<td>20/06</td>
<td>10/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>DH151500015</td>
<td>Nguyễn Thị</td>
<td>Thái</td>
<td>7.13</td>
<td>7.75</td>
<td>34/06</td>
<td>16/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>DH151500904</td>
<td>Phạm Hiếu</td>
<td>Thái</td>
<td>4.64</td>
<td>1.60</td>
<td>28/06</td>
<td>3/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>Nộ HP</td>
<td>Bình chỉ học tiếp</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>DH151501249</td>
<td>Trần Khảnh</td>
<td>Thảo</td>
<td>3.13</td>
<td>1.39</td>
<td>5/06</td>
<td>3/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Nộ HP, Ko_KDHMI</td>
<td>Bình chỉ học tiếp</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>DH151500927</td>
<td>Trần Minh</td>
<td>Tri</td>
<td>4.44</td>
<td>3.80</td>
<td>15/06</td>
<td>7/17</td>
<td>Nộ HP</td>
<td>Bình chỉ học tiếp</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>DH151501251</td>
<td>Lân Thức</td>
<td>Trí</td>
<td>7.13</td>
<td>7.90</td>
<td>36/06</td>
<td>17/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>DH151500907</td>
<td>Nguyễn Minh</td>
<td>Trương</td>
<td>7.00</td>
<td>7.50</td>
<td>28/06</td>
<td>17/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>DH151500909</td>
<td>Vũ Nhất</td>
<td>Trương</td>
<td>8.25</td>
<td>8.05</td>
<td>14/06</td>
<td>17/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>DH151500913</td>
<td>Nguyễn Lê Đình</td>
<td>Tuấn</td>
<td>3.06</td>
<td>2.81</td>
<td>12/06</td>
<td>5/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Nộ HP</td>
<td>Cạnh cáo học vụ</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>DH151500926</td>
<td>Lê Quốc</td>
<td>Tuấn</td>
<td>3.63</td>
<td>2.40</td>
<td>10/06</td>
<td>5/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Nộ HP</td>
<td>Bình chỉ học tiếp</td>
<td>DH15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lưu ý:**
- Diểm trung bình được tính đến ngày 12/08/2016.
- Nếu quá thời hạn nêu trên Nhà trường sẽ xử lý học vụ theo quy định.

Quy tắc:
1. Nộ HP: Nộ học phí
2. Ko_KDHMI: Không đăng ký môn học
3. CCHV: Cạnh cáo học vụ về kết quả học tiếp

**NGƯỜI LẬP BÁNG:**

Nguyễn Thị Minh Trúc

ThS. Lê Thị Ngọc Phương

**TRƯỞNG PHÒNG DẠO TẠO:**

Nguyễn Tấn Cao Hảo Thị

**HIỆP TRƯỞNG:**

Nguyễn Tấn Cao Hảo Thị

2/2
<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>MSSV</th>
<th>HỌ VÀ TÊN</th>
<th>TÊN LỚP</th>
<th>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 1</th>
<th>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 2</th>
<th>TỊNH CHÍ</th>
<th>MỘN HỌC</th>
<th>HỌC TẬP</th>
<th>HỌC PHÆ</th>
<th>ĐKMH</th>
<th>HUYỆN THỤC XỬ LÝ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>DHS15100953</td>
<td>Trần Tuấn Anh</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>4.31 1.95</td>
<td>3.00 10/06 6/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>DHS15100944</td>
<td>Trịnh Thuận Anh</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>4.56 4.10</td>
<td>4.31 15/06 7/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>DHS15100936</td>
<td>Lê Công Bảo</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>4.50 3.45</td>
<td>3.92 17/06 8/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>DHS15101500</td>
<td>Trương Ngọc Thái Bảo</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>4.25 4.70</td>
<td>4.50 22/06 11/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>DHS15100943</td>
<td>Trần Quốc Duyễn</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>5.31 4.70</td>
<td>4.97 23/06 12/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>DHS15100934</td>
<td>Phạm Anh Duy</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>6.15 0.00</td>
<td>0.08 0/36 0/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>No HP Ko ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>DHS15100932</td>
<td>Trần Thanh Duy</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>4.94 2.55</td>
<td>5.28 24/06 12/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>DHS15100947</td>
<td>Nguyễn Linh Bảo</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>7.56 7.65</td>
<td>7.61 36/06 17/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DHS15101280</td>
<td>Lương Thị Gia</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>4.38 2.30</td>
<td>3.22 12/06 8/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>DHS15101495</td>
<td>Lê Ngọc Hài</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>4.13 3.70</td>
<td>3.89 19/06 9/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>DHS15100929</td>
<td>Hoàng Ngọc Hào</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>3.88 3.70</td>
<td>3.78 21/06 11/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>DHS15100933</td>
<td>Lê Minh Hiệp</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>5.94 4.40</td>
<td>5.08 22/06 11/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>DHS15101265</td>
<td>Phạm Ngọc Hợp</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>3.94 4.00</td>
<td>3.92 20/06 10/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>DHS15100930</td>
<td>Thái Viết Hiếu</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>4.19 3.35</td>
<td>3.72 16/06 8/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>DHS15100933</td>
<td>Nguyễn Kim Huy</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>4.88 3.90</td>
<td>4.33 19/06 10/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>DHS15100932</td>
<td>Lê Thị Mật Hoàng</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>6.19 6.10</td>
<td>6.12 32/06 15/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>DHS15100934</td>
<td>Lê Tiến Khang</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>6.56 6.60</td>
<td>6.58 33/06 16/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>DHS15101261</td>
<td>Nguyễn Anh Kiệt</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>3.75 0.00</td>
<td>1.67 7/06 3/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>No HP Ko ĐKMH</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>DHS15101502</td>
<td>Mai Hoàng Lâm</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>7.06 6.70</td>
<td>6.86 36/06 17/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>DHS15101501</td>
<td>Nguyễn Phượng Lê</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>4.19 3.30</td>
<td>3.69 17/06 9/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>DHS15100944</td>
<td>Phan Thành Lộc</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>6.26 6.70</td>
<td>6.64 28/06 14/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>DHS15101504</td>
<td>Trần Công Nghĩa</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>5.25 0.85</td>
<td>2.81 10/06 6/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>DHS15100933</td>
<td>Trần Bảo Ngọc</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>4.85 0.00</td>
<td>2.17 9/06 5/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>DHS15101502</td>
<td>Nguyễn Văn Minh</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>5.83 4.90</td>
<td>5.23 22/06 10/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>DHS15100933</td>
<td>Trần Xuân Quái</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>5.34 5.20</td>
<td>5.31 28/06 14/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>DHS15100943</td>
<td>Hoàng Anh Sang</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>3.34 4.15</td>
<td>3.81 15/06 8/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>DHS15100938</td>
<td>Vũ Thái Sơn</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>4.19 3.95</td>
<td>4.06 17/06 8/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>DHS15100937</td>
<td>Nguyễn Đức Tài</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>6.31 4.80</td>
<td>5.47 24/06 11/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>DHS15101501</td>
<td>Trần Quốc Thái</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>3.75 3.40</td>
<td>3.56 10/06 6/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>DHS15101501</td>
<td>Lê Thành Thiên</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>3.81 0.85</td>
<td>2.17 9/06 4/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>No HP</td>
<td>Định chỉ học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Kết quả xử lý học vụ cuối học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

### Bąc đại học - Khóa 2015 - Lớp: D15_TH07

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Msv</th>
<th>Họ và Tên</th>
<th>Tên Lớp</th>
<th>Điểm Trung Bình Học Kỳ 1</th>
<th>Điểm Trung Bình Học Kỳ 2</th>
<th>Điểm Chủ</th>
<th>Điểm Học</th>
<th>Học Táp</th>
<th>Học Vụ</th>
<th>Điểm KM</th>
<th>Điểm Thức Xuất Lương</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>31</td>
<td>DH151500950</td>
<td>Nguyễn Duy Thiên</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>4.75</td>
<td>5.05</td>
<td>5.33</td>
<td>26/36</td>
<td>13/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>DH151500938</td>
<td>Phạm Trí Thúc</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>5.00</td>
<td>3.85</td>
<td>4.36</td>
<td>17/36</td>
<td>8/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>DH151500946</td>
<td>Nguyễn Đức Tin</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>4.81</td>
<td>5.05</td>
<td>4.94</td>
<td>23/36</td>
<td>12/17</td>
<td>Ny HP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>DH151501906</td>
<td>Phạm Văn Tinh</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>3.19</td>
<td>2.10</td>
<td>2.58</td>
<td>9/36</td>
<td>4/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>DH151509948</td>
<td>Phạm Thị Trăng</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>5.66</td>
<td>6.10</td>
<td>5.92</td>
<td>30/36</td>
<td>14/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>DH151501970</td>
<td>Đặng Thịnh Tri</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>3.91</td>
<td>3.90</td>
<td>3.86</td>
<td>17/36</td>
<td>8/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>DH151509936</td>
<td>Trần Anh Tú</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>1.75</td>
<td>0.75</td>
<td>1.19</td>
<td>5/36</td>
<td>2/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>DH151509952</td>
<td>Nguyễn Ngọc Túân</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>3.88</td>
<td>4.10</td>
<td>4.00</td>
<td>21/36</td>
<td>11/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>DH151501263</td>
<td>Phạm Minh Tuấn</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>4.19</td>
<td>1.15</td>
<td>2.50</td>
<td>9/36</td>
<td>5/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>DH151500942</td>
<td>Phạm Viên Tuấn</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>0.06</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0/36</td>
<td>0/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>DH151509935</td>
<td>Hoàng Hải Tùng</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>4.69</td>
<td>3.45</td>
<td>4.00</td>
<td>17/36</td>
<td>8/17</td>
<td>No HP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>DH151509940</td>
<td>Nguyễn Trọng Tăng</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>5.19</td>
<td>4.85</td>
<td>4.89</td>
<td>23/36</td>
<td>12/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>DH151501264</td>
<td>Nguyễn D dựng Tý</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>7.06</td>
<td>7.55</td>
<td>7.33</td>
<td>36/36</td>
<td>17/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>DH151501495</td>
<td>Ngô Đình Túan</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>3.83</td>
<td>4.65</td>
<td>4.31</td>
<td>19/36</td>
<td>10/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>DH151509951</td>
<td>Đinh Thanh Vinh</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>1.00</td>
<td>0.20</td>
<td>0.56</td>
<td>1/36</td>
<td>1/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>DH151509909</td>
<td>Trần Đăng Đạo Vũ</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>1.63</td>
<td>0.10</td>
<td>0.78</td>
<td>1/36</td>
<td>1/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>DH151501262</td>
<td>Bùi Tấn Vũ</td>
<td>D15_TH07</td>
<td>6.44</td>
<td>4.40</td>
<td>5.31</td>
<td>26/36</td>
<td>12/17</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lưu ý:**
- Điểm trung bình được tính đến ngày 12/08/2016.
- Nếu quá thời hạn nên trình Nhị trường sẽ xử lý học vụ theo quy định.

### Quy mô:
1. No HP: Học phí
2. Ko_DKMH: Không đăng ký môn học
3. CCHV: Cảnh cáo học vụ về kết quả học tập

### Người lập bảng:
Nguyễn Thị Minh Trúc

### Trưởng phòng đào tạo:
ThS. Lê Thị Ngọc Phương

![Signature](image-url)
<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>MSV</th>
<th>HỌ VÀ TÊN</th>
<th>TÊN LỚP</th>
<th>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ</th>
<th>TỊC LỆY</th>
<th>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ</th>
<th>TỊN CHỈ</th>
<th>MẠN HỌC</th>
<th>HỌC TẬP</th>
<th>HỌC PHÍ</th>
<th>ĐKMH</th>
<th>HÌNH THỨC XÚC L预制</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>DHS15015041</td>
<td>Lê Hạc Ngọc</td>
<td>Chuẩn</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>DHS15015042</td>
<td>Bùi Tấn</td>
<td>Đạt</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>7.66</td>
<td>8.80</td>
<td>7.58</td>
<td>36/62</td>
<td>17/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>DHS15015043</td>
<td>Lâm Văn Công</td>
<td>Đạt</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>5.38</td>
<td>6.30</td>
<td>4.39</td>
<td>19/62</td>
<td>9/17</td>
<td>6.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>DHS15015044</td>
<td>Nguyễn Trần Tấn</td>
<td>Đạt</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>5.76</td>
<td>6.20</td>
<td>6.00</td>
<td>25/62</td>
<td>13/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>DHS15015045</td>
<td>Phạm Minh Đức</td>
<td>Đạt</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>5.19</td>
<td>1.45</td>
<td>3.11</td>
<td>10/56</td>
<td>6/17</td>
<td>6.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>DHS15015046</td>
<td>Hồ Công Hải</td>
<td>Chuẩn</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>1.06</td>
<td>0.00</td>
<td>0.47</td>
<td>0/62</td>
<td>0/17</td>
<td>6.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>DHS15015047</td>
<td>Phạm Ngọc Hải</td>
<td>Chuẩn</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>3.75</td>
<td>6.15</td>
<td>5.08</td>
<td>28/62</td>
<td>13/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>DHS15015048</td>
<td>Tôn Phan Hoàng</td>
<td>Hào</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>3.13</td>
<td>0.00</td>
<td>1.39</td>
<td>3/36</td>
<td>2/17</td>
<td>6.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DHS15015049</td>
<td>Trần Đình Hảo</td>
<td>Chuẩn</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>4.31</td>
<td>4.45</td>
<td>4.39</td>
<td>22/62</td>
<td>11/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>DHS15015050</td>
<td>Nguyễn Đình Hiệp</td>
<td>Chuẩn</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>3.94</td>
<td>0.00</td>
<td>1.75</td>
<td>6/36</td>
<td>3/17</td>
<td>6.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>DHS15015051</td>
<td>Nguyễn Minh Thường</td>
<td>Chuẩn</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>4.94</td>
<td>3.40</td>
<td>4.08</td>
<td>22/62</td>
<td>11/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>DHS15015052</td>
<td>Lê Văn Hiếu</td>
<td>Chuẩn</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>4.88</td>
<td>4.85</td>
<td>4.85</td>
<td>20/62</td>
<td>10/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>DHS15015053</td>
<td>Hồ Cao Hải</td>
<td>Chuẩn</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>6.44</td>
<td>7.00</td>
<td>6.75</td>
<td>36/62</td>
<td>17/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>DHS15015054</td>
<td>Vũ Thành Hai</td>
<td>Chuẩn</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>6.75</td>
<td>7.00</td>
<td>6.89</td>
<td>36/62</td>
<td>17/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>DHS15015055</td>
<td>Phạm Ngọc Hợp</td>
<td>Chuẩn</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>4.50</td>
<td>3.85</td>
<td>4.14</td>
<td>17/62</td>
<td>9/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>DHS15015056</td>
<td>Nguyễn Ngọc Hùng</td>
<td>Chuẩn</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>4.63</td>
<td>3.80</td>
<td>4.17</td>
<td>16/62</td>
<td>8/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>DHS15015057</td>
<td>Trần Quang Hải</td>
<td>Chuẩn</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>0.19</td>
<td>0.00</td>
<td>0.08</td>
<td>0/62</td>
<td>0/17</td>
<td>6.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>DHS15015058</td>
<td>Nguyễn Đạt Khánh</td>
<td>Chuẩn</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>4.31</td>
<td>4.60</td>
<td>4.66</td>
<td>20/62</td>
<td>10/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>DHS15015059</td>
<td>Nguyễn Văn Khánh</td>
<td>Chuẩn</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>4.62</td>
<td>3.65</td>
<td>4.08</td>
<td>17/62</td>
<td>9/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>DHS15015060</td>
<td>Lê Liên Khương</td>
<td>Chuẩn</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>4.44</td>
<td>3.80</td>
<td>4.08</td>
<td>16/62</td>
<td>9/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>DHS15015061</td>
<td>Nguyễn Kiên Lân</td>
<td>Chuẩn</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>4.94</td>
<td>5.00</td>
<td>5.25</td>
<td>26/62</td>
<td>13/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>DHS15015062</td>
<td>Hào Thẩm Long</td>
<td>Chuẩn</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>5.20</td>
<td>0.00</td>
<td>2.44</td>
<td>9/36</td>
<td>9/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>DHS15015063</td>
<td>Nguyễn Hữu Bình</td>
<td>Lộc</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>1.56</td>
<td>0.50</td>
<td>0.97</td>
<td>0/62</td>
<td>0/17</td>
<td>6.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>DHS15015064</td>
<td>Lâm Thụy Hải</td>
<td>Lạc</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>5.44</td>
<td>5.35</td>
<td>5.39</td>
<td>20/62</td>
<td>10/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>DHS15015065</td>
<td>Nguyễn Trần Thù</td>
<td>Minh</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>5.31</td>
<td>4.45</td>
<td>4.83</td>
<td>18/62</td>
<td>9/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>DHS15015066</td>
<td>Nguyễn Hưởng Nhân</td>
<td>Minh</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>5.50</td>
<td>6.10</td>
<td>5.83</td>
<td>31/62</td>
<td>15/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>DHS15015067</td>
<td>Trần Huy Thanh</td>
<td>Minh</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>5.00</td>
<td>1.60</td>
<td>3.11</td>
<td>10/62</td>
<td>6/17</td>
<td>6.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>DHS15015068</td>
<td>Lưu Hòa Phong</td>
<td>Minh</td>
<td>D15_TH08</td>
<td>6.00</td>
<td>5.10</td>
<td>5.50</td>
<td>26/62</td>
<td>13/17</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Kết quả xử lý học vụ cuối học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

**BÁC ĐẠI HỌC - KHÓA 2015 - LỚP: D15_TH08**

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>MSSV</th>
<th>Họ và Tên</th>
<th>Tên lớp</th>
<th>Điểm Trung bình học kỳ 2</th>
<th>Điểm Tích lũy</th>
<th>Điểm học tập</th>
<th>Điểm học pratic</th>
<th>Điểm phụ</th>
<th>Điểm DKMH</th>
<th>Điểm thi</th>
<th>Tên chứng chỉ</th>
<th>Khóa phụ viên sinh</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>29</td>
<td>DH151000520</td>
<td>Lê Hoàng</td>
<td>Phúc</td>
<td>5.31</td>
<td>5.60</td>
<td>5.47</td>
<td>25/36</td>
<td>13/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>DH151000519</td>
<td>Vũ Đức Trường</td>
<td>Sang</td>
<td>3.73</td>
<td>3.90</td>
<td>3.90</td>
<td>25/36</td>
<td>10/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Ko_DKMH</td>
<td>Danh hiệu học tập</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>DH151000527</td>
<td>Trần Văn Thái</td>
<td>Túi</td>
<td>4.00</td>
<td>4.45</td>
<td>4.21</td>
<td>10/36</td>
<td>6/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>Ko_DKMH</td>
<td>Danh hiệu học tập</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>DH151000528</td>
<td>Phạm Linh</td>
<td>Tâm</td>
<td>4.00</td>
<td>4.20</td>
<td>3.80</td>
<td>12/36</td>
<td>7/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>Ko_DKMH</td>
<td>Danh hiệu học tập</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>DH151000526</td>
<td>Ngô Trung Thận</td>
<td>Tấn</td>
<td>3.33</td>
<td>0.10</td>
<td>1.33</td>
<td>2/36</td>
<td>3/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Ko_DKMH</td>
<td>Danh hiệu học tập</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>DH151000543</td>
<td>Nguyễn Hồng Thùy</td>
<td>Thái</td>
<td>2.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.89</td>
<td>2/36</td>
<td>2/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Danh hiệu học tập</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>DH151000522</td>
<td>Bùi Ngọc Phương</td>
<td>Thạo</td>
<td>5.69</td>
<td>6.05</td>
<td>5.72</td>
<td>28/36</td>
<td>13/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>DH151000533</td>
<td>Nguyễn Thị Thuỷ</td>
<td>Thào</td>
<td>5.83</td>
<td>6.40</td>
<td>6.14</td>
<td>34/36</td>
<td>21/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>DH151000521</td>
<td>Lê Đức Dương</td>
<td>Thạo</td>
<td>3.33</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0/36</td>
<td>0/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Danh hiệu học tập</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>DH151000514</td>
<td>Trịnh Ngọc Bảo</td>
<td>Trícia</td>
<td>5.31</td>
<td>5.80</td>
<td>5.58</td>
<td>22/36</td>
<td>11/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>DH151000548</td>
<td>Trần Minh Tú</td>
<td>Trícia</td>
<td>2.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.89</td>
<td>2/36</td>
<td>2/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>No HP</td>
<td>Danh hiệu học tập</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>DH151000511</td>
<td>Lý Quốc Trung</td>
<td>Trưng</td>
<td>3.56</td>
<td>3.55</td>
<td>3.56</td>
<td>15/36</td>
<td>8/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Ko_DKMH</td>
<td>Danh hiệu học tập</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>DH151000553</td>
<td>Trần Đức Tấn</td>
<td>Trang</td>
<td>4.38</td>
<td>4.50</td>
<td>4.44</td>
<td>20/36</td>
<td>10/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>DH151000531</td>
<td>Lê Hoàng Tiến</td>
<td>Văn</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0/36</td>
<td>0/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Danh hiệu học tập</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>DH151000541</td>
<td>Tần Thái Thạo</td>
<td>Văn</td>
<td>7.19</td>
<td>6.45</td>
<td>6.78</td>
<td>33/36</td>
<td>16/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>DH151000555</td>
<td>Nguyễn Văn Việt</td>
<td>Văn</td>
<td>3.56</td>
<td>2.15</td>
<td>2.78</td>
<td>3/36</td>
<td>3/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Ko_DKMH</td>
<td>Danh hiệu học tập</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>DH151000516</td>
<td>Nguyễn Công Viên</td>
<td>Văn</td>
<td>4.13</td>
<td>0.00</td>
<td>1.83</td>
<td>9/36</td>
<td>5/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>No HP</td>
<td>Danh hiệu học tập</td>
<td>DH15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lưu ý:**
- Điểm trung bình được tính đến ngày 12/08/2016.
- Nếu quá thời hạn trên Nhị trường sẽ xử lý học vụ theo quy định.

**Quy ước:**
1. **No HP**: Nộc học phí
2. **Ko_DKMH**: Không đăng ký môn học
3. **CCHV**: Cần cải học vụ về kết quả học tập

---

**NGƯỜI LẬP BÁNG**

Nguyễn Thị Minh Trang

**TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO**

ThS. Lê Thị Ngọc Phương

[Signature]

[Stamp]

TP.HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2016
<p>| STT | MSYS | HỌ VÀ TÊN       | LỚP    | ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 1 | ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 2 | TỊCH LÝ        | TỊCH LÝ HỌC KỲ | TỊCH LÝ HỌC KỲ | TỊCH LÝ HỌC KỲ | SVKH | ĐỊNH ĐỊA HỌC TẬP | ĐỊNH ĐỊA HỌC PHÍ | ĐỊNH ĐỊA DKMIII | ĐỊNH ĐỊA NHỊP THỦC XỬ LÝ | THỨC HỰC SRH |
|-----|------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | D951502245 | Nguyễn Chí Bào | D15_TH09 | 7.44                      | 7.65                      | 7.56/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 2   | D9515022214 | Nguyễn Thành Cao | D15_TH09 | 5.31                      | 5.20                      | 5.25/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 3   | D9515022234 | Nguyễn Hoàng Hoài Chí | D15_TH09 | 7.88                      | 7.30                      | 7.56/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 4   | D9515021937 | Lại Tiến Công | D15_TH09 | 1.63                      | 0.00                      | 0.72/1/17     |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 5   | D9515021932 | Nguyễn Gia Đặng | D15_TH09 | 7.06                      | 7.70                      | 7.42/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 6   | D9515022207 | Lê Thanh Day | D15_TH09 | 5.13                      | 4.65                      | 4.85/21/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 7   | D9515021113 | Nguyễn Bá Hải | D15_TH09 | 7.63                      | 7.20                      | 7.39/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 8   | D9515011643 | Nguyễn Thanh Hiệp | D15_TH09 | 7.75                      | 8.25                      | 8.03/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 9   | D9515022115 | Nguyễn Đạt Hòa | D15_TH09 | 6.38                      | 6.55                      | 6.47/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 10  | D9515021877 | Tạ Nhật Quốc | D15_TH09 | 5.83                      | 7.05                      | 6.90/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 11  | D9515012220 | Phạm Clemen Hùng | D15_TH09 | 5.13                      | 3.30                      | 3.22/24/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 12  | D9515021208 | Nguyễn Quyết Hưng | D15_TH09 | 3.94                      | 4.90                      | 4.47/19/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 13  | D9515021237 | Nguyễn Nguyễn Trọng Khang | D15_TH09 | 6.19                      | 5.80                      | 5.97/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 14  | D9515021114 | Nguyễn Ngọc Khánh | D15_TH09 | 6.75                      | 6.75                      | 6.75/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 15  | D9515022242 | Nguyễn Quốc Khánh | D15_TH09 | 6.63                      | 5.80                      | 6.17/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 16  | D9515022339 | Hùng Trần Định Khoa | D15_TH09 | 8.06                      | 7.95                      | 8.00/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 17  | D9515021841 | Mai Anh Kiệt | D15_TH09 | 5.25                      | 5.90                      | 2.61/12/6    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 18  | D9515022355 | Lê Đức Mạnh | D15_TH09 | 6.28                      | 6.00                      | 0.17/0.6/17   |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 19  | D9515022352 | Lê Minh | D15_TH09 | 7.13                      | 7.25                      | 7.19/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 20  | D9515012035 | Trương Quốc Nghĩa | D15_TH09 | 5.63                      | 0.00                      | 2.90/11/6    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 21  | D9515022107 | Trần Ngọc Định Nguyễn | D15_TH09 | 6.50                      | 6.75                      | 6.64/27/13    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 22  | D9515022038 | Nguyễn Thị Thu Hà | D15_TH09 | 7.31                      | 7.45                      | 7.39/34/16    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 23  | D951501934 | Lê Thị Thảo Như | D15_TH09 | 6.13                      | 7.50                      | 6.89/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 24  | D9515021110 | Lê Huỳnh Minh Nhật | D15_TH09 | 5.75                      | 0.00                      | 2.36/13/6    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 25  | D9515023533 | Đặng Tiến Phú | D15_TH09 | 7.25                      | 7.70                      | 7.50/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 26  | D9515012004 | Trần Uy Phú | D15_TH09 | 6.88                      | 6.75                      | 6.81/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 27  | D9515022241 | Phương Thành Quân | D15_TH09 | 7.50                      | 7.30                      | 7.39/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 28  | D9515022138 | Thái Bảo Quân | D15_TH09 | 8.25                      | 8.10                      | 8.17/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 29  | D951501935 | Lại Vinh Sang | D15_TH09 | 7.44                      | 7.00                      | 7.19/36/17    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |
| 30  | D9515023533 | Đỗ Nguyễn Sĩ | D15_TH09 | 5.56                      | 5.95                      | 5.78/33/15    |                |                |                |                |                |                |                |                |                | DH15            |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>MSSV</th>
<th>HỌ VÀ TÊN</th>
<th>TẾT LÝ</th>
<th>DIỄM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 1</th>
<th>DIỄM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 2</th>
<th>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ 3</th>
<th>MÔN HỌC</th>
<th>HỌC TẬP</th>
<th>PHÍ HỌC</th>
<th>ĐKMH</th>
<th>TỊNH THUẾ XỨ LÝ</th>
<th>KHOÁ TUYỂN SINH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>31</td>
<td>DH151501992</td>
<td>Nguyễn Hồ Minh</td>
<td>Tâm</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5.38</td>
<td>3.65</td>
<td>4.42</td>
<td>19/36</td>
<td>9/17</td>
<td>No HP</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>DH151501843</td>
<td>Lệ Nhã</td>
<td>Tâm</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5.75</td>
<td>3.70</td>
<td>5.72</td>
<td>23/36</td>
<td>11/17</td>
<td>No HP</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>DH151502111</td>
<td>Vũ Việt</td>
<td>Thanh</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4.75</td>
<td>0.00</td>
<td>2.11</td>
<td>7/36</td>
<td>4/17</td>
<td>CCHV_1</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>DH151502240</td>
<td>Lệ Vân</td>
<td>Thăng</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4.60</td>
<td>3.85</td>
<td>4.22</td>
<td>16/36</td>
<td>8/17</td>
<td>No HP</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>DH151501953</td>
<td>Nguyễn Trần Hoàng</td>
<td>Thăng</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6.75</td>
<td>6.35</td>
<td>6.53</td>
<td>33/36</td>
<td>15/17</td>
<td>No HP</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>DH151502236</td>
<td>Huyễn Phúc</td>
<td>Thịnh</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>8.50</td>
<td>8.25</td>
<td>8.36</td>
<td>36/36</td>
<td>17/17</td>
<td>Ko_DKMH</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>DH151502244</td>
<td>Nguyễn Thị Kim</td>
<td>Thoa</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7.50</td>
<td>7.00</td>
<td>7.22</td>
<td>35/36</td>
<td>16/17</td>
<td>No HP</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>DH151501868</td>
<td>Đặng Khánh</td>
<td>Toàn</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4.44</td>
<td>2.10</td>
<td>3.14</td>
<td>12/36</td>
<td>5/17</td>
<td>CCHV_1</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>DH151502235</td>
<td>Nguyễn Minh</td>
<td>Tri</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6.94</td>
<td>7.25</td>
<td>7.11</td>
<td>36/36</td>
<td>17/17</td>
<td>No HP</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>DH151502112</td>
<td>Lệ Minh</td>
<td>Trưởng</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6.44</td>
<td>5.85</td>
<td>6.08</td>
<td>33/36</td>
<td>15/17</td>
<td>No HP</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>DH151501842</td>
<td>Hoàng Long</td>
<td>Trưởng</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3.88</td>
<td>0.70</td>
<td>2.11</td>
<td>5/36</td>
<td>3/17</td>
<td>CCHV_2</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>DH151502357</td>
<td>Nguyễn Văn</td>
<td>Trưởng</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7.38</td>
<td>7.20</td>
<td>7.28</td>
<td>36/36</td>
<td>17/17</td>
<td>Ko_DKMH</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>DH151502434</td>
<td>Trần Minh</td>
<td>Tuấn</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7.19</td>
<td>6.80</td>
<td>6.97</td>
<td>36/36</td>
<td>17/17</td>
<td>Ko_DKMH</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>DH151502117</td>
<td>Hê Ván</td>
<td>Tuyên</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6.38</td>
<td>5.70</td>
<td>6.00</td>
<td>33/36</td>
<td>15/17</td>
<td>Ko_DKMH</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>DH151502116</td>
<td>Lệ Điền</td>
<td>Tuấn</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>8.13</td>
<td>8.05</td>
<td>8.08</td>
<td>36/36</td>
<td>17/17</td>
<td>Ko_DKMH</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>DH151501844</td>
<td>Phan Nguyễn Khách</td>
<td>Văn</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6.75</td>
<td>3.25</td>
<td>4.81</td>
<td>18/36</td>
<td>8/17</td>
<td>Ko_DKMH</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>DH151502354</td>
<td>Huỳnh Nguyễn Tường</td>
<td>Vỹ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7.44</td>
<td>8.10</td>
<td>7.81</td>
<td>36/36</td>
<td>17/17</td>
<td>Ko_DKMH</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Lưu ý:
- Điểm trung bình được tính đến ngày 12/08/2016.
- Nếu quá thời hạn nên đến Nhà trường sẽ xử lý học vụ theo quy định.

Quy tắc:
1. No HP: Họ học phí
2. Ko_DKMH: Không đăng ký môn học
3. CCHV: Cấm cạo học vụ về kết quả học tập

Người lập bảng:

Nguyễn Thị Minh Trúc

Trưởng phòng Đào tạo:

ThS. Lê Thị Ngọc Phương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2016

Hà Trương
<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>MSV</th>
<th>HỌ &amp; TÊN</th>
<th>TÊN LỚP</th>
<th>DIỄM TRUNG BÌNH HỌC KY</th>
<th>TÍCH LỸ</th>
<th>DIỄM TRUNG BÌNH</th>
<th>TIÊU CHÍ</th>
<th>ÂM ÔN HỌC</th>
<th>TẬP</th>
<th>PHÍ</th>
<th>ĐKMH</th>
<th>KHÓA TUYỂN SINH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>DHS15101216</td>
<td>Huỳnh Giang đài</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>5.75 5.40 5.36 21/57 11/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>DHS15102155</td>
<td>Nguyễn Ngọc Huy</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>6.00 6.10 3.39 16/56 2/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>DHS15102336</td>
<td>Nguyễn Thị Châm</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>5.01 0.00 0.86 15/51 1/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td></td>
<td>Nguyen HP  Ko_DKMH</td>
<td>Đính chi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>DHS15102386</td>
<td>Huỳnh Duy Chế</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>5.44 2.45 3.78 13/36 7/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>DHS15102454</td>
<td>Nguyễn Minh Chế</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>5.41 5.85 5.59 26/56 12/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td></td>
<td>Ko_DKMH</td>
<td>Đính chi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>DHS15102560</td>
<td>Nguyễn Xuân Đạt</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>5.09 5.90 6.42 33/56 15/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>DHS15100372</td>
<td>Trịnh Văn Đông</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>5.49 4.88 4.82 23/56 10/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>DHS15101226</td>
<td>Nguyễn Lâm Định</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>5.88 4.45 5.08 27/56 12/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>DHS15101553</td>
<td>Bùi Minh Hoàng</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>6.45 6.75 6.61 35/56 17/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>DHS15101554</td>
<td>Nguyễn Văn Hoàng</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>5.44 5.25 5.08 20/56 10/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>DHS15102228</td>
<td>Huỳnh Huy Khoa</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>6.00 6.00 6.00 31/56 15/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>DHS15102118</td>
<td>Huỳnh Trọng Khoa</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>5.44 5.10 5.25 27/56 12/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>DHS15102560</td>
<td>Lưu Trọng Khoa</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>5.06 3.05 3.94 17/36 7/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td></td>
<td>Nguyen HP Ko_DKMH</td>
<td>Đính chi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>DHS15101224</td>
<td>Âu Danh Khoa</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>4.83 3.85 4.28 23/56 10/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>DHS15101227</td>
<td>Nguyễn Thị Nhâm</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>5.10 6.20 2.31 10/56 5/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td></td>
<td>Nguyen HP Ko_DKMH</td>
<td>Đính chi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>DHS15101231</td>
<td>Nguyễn Viết Long</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>6.15 7.50 6.92 31/56 15/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>DHS15101225</td>
<td>Lê Hùng Mạnh</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>4.63 3.00 4.83 20/56 10/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>DHS15101224</td>
<td>Nguyễn Minh Mạnh</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>6.00 5.80 5.99 26/56 13/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>DHS15101246</td>
<td>Nguyễn Duy Anh Mạnh</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>6.00 5.25 5.58 29/56 13/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>DHS15102460</td>
<td>Tô Kha Mạnh</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>6.94 7.23 7.17 36/56 17/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>DHS15101214</td>
<td>Nguyễn Chí Nguyễn</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>7.06 7.05 7.06 36/56 17/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>DHS15101235</td>
<td>Thieu Hoang Nhân</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>6.44 7.15 6.83 36/56 17/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>DHS15101215</td>
<td>Trần Thị Mỹ</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>5.44 3.65 5.70 11/56 17/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>DHS15102345</td>
<td>Nguyễn Thị Phúc</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>5.83 4.65 5.19 29/56 13/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>DHS15101557</td>
<td>Trần Phương</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>5.81 5.65 5.72 23/56 11/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>DHS15102435</td>
<td>Lê Đoàn Quang</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>5.25 3.65 4.36 19/56 9/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>DHS15102436</td>
<td>Trương Khánh Quang</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>5.63 4.15 3.31 14/56 7/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td></td>
<td>Ko_DKMH</td>
<td>Đính chi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>DHS15102562</td>
<td>Phan Huỳnh Anh Tới</td>
<td>D15_TH10</td>
<td>5.81 5.70 5.75 25/56 12/17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>STT</td>
<td>MSSV</td>
<td>HỌ VÀ TÊN</td>
<td>TÊN LỚP</td>
<td>ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ</td>
<td>TÍCH LỸ</td>
<td>KẾT QUẢ XỬ LÝ HỌC VỤ CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>--------</td>
<td>-----------</td>
<td>---------</td>
<td>----------------------</td>
<td>--------</td>
<td>------------------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>D16151217</td>
<td>Nguyễn Minh</td>
<td>Thắng</td>
<td>3.63</td>
<td>0.00</td>
<td>1.61</td>
<td>7/36</td>
<td>4/17</td>
<td>CCHV_2</td>
<td>Ko_DKMH</td>
<td>Disehi học tập</td>
<td>DH15</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>D16151258</td>
<td>Trần Hậu</td>
<td>Thân</td>
<td>4.38</td>
<td>0.95</td>
<td>2.47</td>
<td>8/36</td>
<td>4/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>Disehi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>D16151260</td>
<td>Đặng Văn Nam Nhật</td>
<td>Thắng</td>
<td>6.66</td>
<td>2.00</td>
<td>3.81</td>
<td>17/36</td>
<td>9/17</td>
<td>CCHV_1</td>
<td>Disehi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>D16151249</td>
<td>Võ Văn</td>
<td>Tiên</td>
<td>6.66</td>
<td>0.00</td>
<td>0.28</td>
<td>0/36</td>
<td>0/17</td>
<td>Disehi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>D16151296</td>
<td>Đào Minh</td>
<td>Thận</td>
<td>5.31</td>
<td>5.00</td>
<td>5.14</td>
<td>21/36</td>
<td>11/17</td>
<td>Disehi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>D16151194</td>
<td>Nguyễn Thành</td>
<td>Thân</td>
<td>0.19</td>
<td>0.00</td>
<td>0.08</td>
<td>0/36</td>
<td>0/17</td>
<td>Disehi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>D16151227</td>
<td>Đào Trọng</td>
<td>Thận</td>
<td>5.44</td>
<td>4.15</td>
<td>4.72</td>
<td>21/36</td>
<td>11/17</td>
<td>Disehi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>D16151228</td>
<td>Trần Hữu</td>
<td>Thân</td>
<td>5.66</td>
<td>5.42</td>
<td>5.28</td>
<td>25/36</td>
<td>11/17</td>
<td>Disehi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>D16151235</td>
<td>Đặng Minh</td>
<td>Trí</td>
<td>5.50</td>
<td>6.50</td>
<td>6.05</td>
<td>28/36</td>
<td>14/17</td>
<td>Disehi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>D16151259</td>
<td>Nguyễn Minh</td>
<td>Trí</td>
<td>6.00</td>
<td>6.30</td>
<td>6.17</td>
<td>31/36</td>
<td>15/17</td>
<td>Disehi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>D16151247</td>
<td>Phạm Hà</td>
<td>Trí</td>
<td>5.00</td>
<td>4.35</td>
<td>4.64</td>
<td>14/36</td>
<td>9/17</td>
<td>Disehi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>D16151287</td>
<td>Nguyễn Hậu</td>
<td>Trang</td>
<td>5.69</td>
<td>5.60</td>
<td>5.64</td>
<td>33/36</td>
<td>15/17</td>
<td>Disehi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>D16151556</td>
<td>Nguyễn Xuân</td>
<td>Trương</td>
<td>6.56</td>
<td>6.80</td>
<td>6.69</td>
<td>34/36</td>
<td>16/17</td>
<td>Disehi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>D16151230</td>
<td>Trần Thị Cẩm</td>
<td>Tụ</td>
<td>4.94</td>
<td>5.65</td>
<td>5.33</td>
<td>22/36</td>
<td>10/17</td>
<td>Disehi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>D16151243</td>
<td>Lê Văn</td>
<td>T ảnh</td>
<td>6.25</td>
<td>7.15</td>
<td>6.75</td>
<td>36/36</td>
<td>17/17</td>
<td>Disehi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>D16151244</td>
<td>Lê Trung</td>
<td>Vinh</td>
<td>6.50</td>
<td>7.10</td>
<td>6.83</td>
<td>36/36</td>
<td>17/17</td>
<td>Disehi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>D16151255</td>
<td>Trần Xuân</td>
<td>Vinh</td>
<td>7.00</td>
<td>7.20</td>
<td>7.11</td>
<td>36/36</td>
<td>17/17</td>
<td>Disehi học tập</td>
<td>DH15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Lưu ý:  
- Điểm trung bình được tính đến ngày 12/08/2016.  
- Nếu quá thời hạn nêu trên Nhà trường sẽ xử lý học vụ theo quy định.

Quy tắc:  
(1) Disehi: Nộ học phí  
(2) Ko_DKMH: Không đăng ký môn học  
(3) CCHV: Nhân cách học vụ về kết quả học tập

NGƯỜI LẤP BÁNG

Nguyễn Thị Minh Trúc

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. Lê Thị Ngọc Phương

Hai Trưởng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN