***Mẫu 1b-KNĐ***

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN**

- Họ và tên: Đỗ Huyền Chinh Sinh ngày 26 tháng 07 năm 2004

- Sinh viên Lớp:64KTPM4

- Khoa Công nghệ thông tin

- Chức vụ: Lớp trưởng

**I. Kết quả học tập**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên môn học** | **Số tín chỉ** | **Điểm**  (thang điểm 4) | **Ghi chú** |
| **Kỳ 1 Năm học 2023-2024 : *Điểm TBC[[1]](#footnote-0): 3.57***  ***Tổng số tín chỉ[[2]](#footnote-1)***: 21 | | | | |
| 1 | Công nghệ phần mềm | 3 | 4 |  |
| 2 | Cơ sở dữ liệu | 3 | 4 |  |
| 3 | Kiến trúc máy tính | 3 | 3 |  |
| 4 | Nguyễn lý lập trình hướng đối tượng | 3 | 3 |  |
| 5 | Triết học Mac-Lenin | 3 | 3 |  |
| 6 | Trí tuệ nhân tạo | 3 | 4 |  |
| 7 | Đại số tuyến tính | 3 | 4 |  |
| **Kỳ 2 Năm học 2023-2024 : *Điểm TBC: 3.55*** ***Tổng số tín chỉ***: 22 | | | | |
| 1 | Kinh tế chính trị Mac-Lenin | 2 | 3 |  |
| 2 | Lập trình Windows | 3 | 3 |  |
| 3 | Mạng máy tính | 3 | 4 |  |
| 4 | Nền tảng phát triển web | 3 | 4 |  |
| 5 | Pháp luật đại cương | 2 | 3 |  |
| 6 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 3 | 4 |  |
| 7 | Tiếng anh chuyên ngành CNTT | 3 | 3 |  |
| 8 | Xác suất thống kê | 3 | 4 |  |

**II. Kết quả rèn luyện**:

Kỳ 1 Năm học 2023-2024 : Điểm rèn luyện : 90

Kỳ 2 Năm học 2023-2024 : Điểm rèn luyện : 90

|  |  |
| --- | --- |
| ……….*, ngày* … *tháng*…. *năm*……  **TRƯỞNG KHOA** | ……….*, ngày* … *tháng*…. *năm*……  **Sinh viên**  (Ký và ghi rõ họ tên) |

1. **Điểm TBC:** *Kết quả học tập là điểm trung bình chung của các học phần môn học mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó (gồm kỳ chính và kỳ song song tổ chức trong kỳ chính đó) và không có học phần nào bị điểm F; kết quả học tập tính theo thang điểm 4.*  [↑](#footnote-ref-0)
2. **Tổng số tín chỉ***: gồm số tín chỉ của các môn học lần đầu trong mỗi kỳ.* [↑](#footnote-ref-1)