**Viện công nghệ thông tin và truyền thông**

**Bộ môn: Hệ thống thống tin**

**DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP**

Giáo viên trưởng đoàn: TS. Nguyễn Bình Minh

Thời gian thực tập: 15/9/2017- 6/12/2017

Địa điểm thực tập: Công ty TNHH phần mềm FPT (FSOFT)

Khoảng cách:

Môn học: thực tập công nghiệp Mã môn: IT4992

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Lớp/Khóa** | **Mã lớp** |
| 1 | 20146716 | Bùi Đức Toại | CN-CNTT1 | 666377 |
| 2 | 20146010 | Đặng Thị Vân Anh | CN-CNTT 02 | 666377 |
| 3 | 20146634 | Dương Xuân Thanh | CN-CNTT 1 | 666377 |
| 4 | 20146604 | Kiều Cao Sơn | CN-CNTT 1 | 666377 |
| 5 | 20135884 | Nguyễn Hải Linh | CN-CNTT.02 | 666377 |
| 6 | 20136410 | Nguyễn Hữu Duy Thái | CN-CNTT02 | 666377 |
| 7 | 20146025 | Nguyễn Minh Anh | CN-CNTT 2 | 666377 |
| 8 | 20146338 | Nguyễn Quang Huy | CN - CNTT 2 | 666377 |
| 9 | 20136109 | Nguyễn Trung Nghĩa | CN CNTT 01 K58 | 666377 |
| 10 | 20135067 | Phạm Ngọc Anh | CN-CNTT 02 | 666377 |
| 11 | 20146617 | Phan Ngọc Sơn | CN-CNTT 2.02 | 666377 |
| 12 | 20146987 | Trần Văn Huy | CN-CNTT01 | 666377 |
| 13 | 20146159 | Trương Minh Dương | CN-CNTT 1 | 666377 |
| 14 | 20136810 | Bùi thị Tố Uyên | CNCNTT02 | 666377 |
| 15 | 20146429 | Nguyễn Thị Linh | CN-CNTT 01 | 666377 |
| 16 | 20146970 | Nguyễn Thành Trung | CN-CNTT | 666377 |

*(Danh sách này gồm 16 người)*

|  |  |
| --- | --- |
| **BAN LÃNH ĐẠO VIỆN** | Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2017  **TRƯỞNG BỘ MÔN** |

**Xác nhận của cơ sở thực tập**

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  –––––––––––– | **Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**  **––––––––––––––––––––––––––––** |
| Khoa/ Viện: Công nghệ thông tin và truyền thông  Bộ môn: Hệ thống thống tin |  |

**BÁO CÁO THỰC TẬP**

Số quyết định thực tập: 55/QĐ-CNTT-TT-TTDN ngày 01/09/2017

***(Báo cáo này do giáo viên trưởng đoàn làm)***

1. Số lượng sinh viên toàn đoàn: 16 sinh viên
2. Địa điểm thực tập: *Công ty TNHH phần mềm FPT (fsoft)*
3. Thời gian thực tập từ ngày: 15/9/2017 đến ngày: 6/12/2017
4. Họ và tên cán bộ trưởng đoàn: TS. Nguyễn Bình Minh
5. Họ và tên sinh viên thực tập/trưởng nhóm:
6. Nội dung của đợt thực tập:

Người hướng dẫn (trong và ngoài trường)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên cán bộ hướng dẫn** | **Nội dung** | **Số giờ** | **Ghi chú** |
| 1 | TS. Nguyễn Bình Minh | Giáo viên hướng dẫn |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

1. Kết quả đạt được:

* Khá giỏi: ( % )
* Trung bình: ( % )
* Kém: ( % )
* Khen thưởng, kỷ luật:

1. Thuận lợi, khó khăn, kiến nghị:

**Ngày tháng năm 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ | GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH |

**Viện công nghệ thông tin và truyền thông**

**Bộ môn: Hệ thống thống tin**

**DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP**

Giáo viên trưởng đoàn: TS. Nguyễn Bình Minh

Thời gian thực tập: 15/9/2017- 6/12/2017

Địa điểm thực tập: Công ty TNHH phần mềm FPT (FSOFT)

Khoảng cách:

Môn học: thực tập kỹ thuật Mã môn: IT4991

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Lớp/Khóa** | **Mã lớp** |
| 1 | 20140048 | Đinh Quang Anh | CNTT2-02 | 666378 |
| 2 | 20140463 | Liễu Văn Chính | CNTT 1.2 | 666378 |
| 3 | 20141166 | Nguyễn Văn Đức | CNTT 2.01 | 666378 |
| 4 | 20140479 | Phạm Hữu Bảo Chung | CNTT 2.1 | 666378 |

*(Danh sách này gồm 4 người)*

|  |  |
| --- | --- |
| **BAN LÃNH ĐẠO VIỆN** | Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2017  **TRƯỞNG BỘ MÔN** |

**Xác nhận của cơ sở thực tập**

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  –––––––––––– | **Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**  **––––––––––––––––––––––––––––** |
| Khoa/ Viện: Công nghệ thông tin và truyền thông  Bộ môn: Hệ thống thống tin |  |

**BÁO CÁO THỰC TẬP**

Số quyết định thực tập: 56/QĐ-CNTT-TT-TTDN ngày 01/09/2017

***(Báo cáo này do giáo viên trưởng đoàn làm)***

1. Số lượng sinh viên toàn đoàn: 4 sinh viên
2. Địa điểm thực tập: *Công ty TNHH phần mềm FPT (FSOFT)*
3. Thời gian thực tập từ ngày: 15/9/2017 đến ngày: 6/12/2017
4. Họ và tên cán bộ trưởng đoàn: TS. Nguyễn Bình Minh
5. Họ và tên sinh viên thực tập/ trưởng nhóm:
6. Nội dung của đợt thực tập:

Người hướng dẫn (trong và ngoài trường)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên cán bộ hướng dẫn** | **Nội dung** | **Số giờ** | **Ghi chú** |
| 1 | TS. Nguyễn Bình Minh | Giáo viên hướng dẫn |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

1. Kết quả đạt được:

* Khá giỏi: ( % )
* Trung bình: ( % )
* Kém: ( % )
* Khen thưởng, kỷ luật:

1. Thuận lợi, khó khăn, kiến nghị:

**Ngày tháng năm 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ | GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH |

**Viện công nghệ thông tin và truyền thông**

**Bộ môn: Hệ thống thống tin**

**DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP**

Giáo viên trưởng đoàn: TS. Nguyễn Bình Minh

Thời gian thực tập: 15/9/2017- 6/12/2017

Địa điểm thực tập: Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT

Khoảng cách:

Môn học: thực tập công nghiệp Mã môn: IT4992

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Lớp/Khóa** | **Mã lớp** |
| 1 | 20146614 | Nguyễn Minh Sơn | CN-CNTT 1 | 666377 |

*(Danh sách này gồm 1 người)*

|  |  |
| --- | --- |
| **BAN LÃNH ĐẠO VIỆN** | Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2017  **TRƯỞNG BỘ MÔN** |

**Xác nhận của cơ sở thực tập**

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  –––––––––––– | **Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**  **––––––––––––––––––––––––––––** |
| Khoa/ Viện: Công nghệ thông tin và truyền thông  Bộ môn: Hệ thống thống tin |  |

**BÁO CÁO THỰC TẬP**

Số quyết định thực tập: 57/QĐ-CNTT-TT-TTDN ngày 01/09/2017

***(Báo cáo này do giáo viên trưởng đoàn làm)***

1. Số lượng sinh viên toàn đoàn: 1 sinh viên
2. Địa điểm thực tập: *Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT*
3. Thời gian thực tập từ ngày: 15/9/2017 đến ngày: 6/12/2017
4. Họ và tên cán bộ trưởng đoàn: TS. Nguyễn Bình Minh
5. Họ và tên sinh viên thực tập/trưởng nhóm:
6. Nội dung của đợt thực tập:

Người hướng dẫn (trong và ngoài ngường)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên cán bộ hướng dẫn** | **Nội dung** | **Số giờ** | **Ghi chú** |
| 1 | TS. Nguyễn Bình Minh | Giáo viên hướng dẫn |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

1. Kết quả đạt được:

* Khá giỏi: ( % )
* Trung bình: ( % )
* Kém: ( % )
* Khen thưởng, kỷ luật:

1. Thuận lợi, khó khăn, kiến nghị:

**Ngày tháng năm 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ | GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH |