|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S T T** | Họ và Tên | Tin học | Toán cao cấp | Kinh tế vi mô | N.lý Kế toán | Tư tưởng HCM | Anh văn | Điểm trung bình |
| 1 | Nguyễn Trọng Khang | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8,50 |
| 2 | Lê Văn Thủy | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3,83 |
| 3 | Trần Văn An | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7,50 |
| 4 | Phạm Thế Anh | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9,50 |
| 5 | Đỗ Minh Phương | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5,83 |