*102370322202113B - 21:22 - 22/06/2023 (GK:135.5 - BT:182.4 - CK:148 )*

*-1-*

TRƯỞNG KHOA / BỘ MÔN CÁC CÁN BỘ CHẤM THI

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2023

24

102210030

Nguyễn Đức Chung

21TCLC\_Nh 9.5 9.9 10.0

9.9

A+

4

23

102210333

Hoàng Công Trọng

21TCLC\_KH

1.5

6.1

4.0

3.9

F

0

22

102210324

Trịnh Thái Quân

21TCLC\_KH

1.5

4.9

4.0

3.7

F

0

21

102210314

Bùi Duy Hoàng

21TCLC\_KH

1.5

2.7

3.5

2.9

F

0

20

102210285

Lê Tất Tuấn

21TCLC\_DT

7.5

9.4

8.0

8.2

B+

3.5

19

102210268

Nguyễn Dương Bảo Nhật

21TCLC\_DT

6.0

9.1

7.0

7.2

B

3

18

102210249

Lê Ngọc Anh Dũng

21TCLC\_DT

5.0

8.8

5.0

5.8

C

2

Vũ

3

17

102210242

Nguyễn Hữu Hoàng Vương

21TCLC\_DT

3.0

1.5

0.0

0.9

F

0

16

102210241

Hoàng Công Việt

21TCLC\_DT

3.0

4.6

4.0

3.9

F

0

15

102210239

Trần Hữu Tuân

21TCLC\_DT 10.0 10.0 10.0

10.0

A+

4

14

102210238

Mai Xuân Trường

21TCLC\_DT

7.0

9.1

5.5

6.5

C+

2.5

13

102210236

Phạm Minh Triết

21TCLC\_DT

6.0

9.2

7.5

7.5

B

3

12

102210234

Nguyễn Xuân Thịnh

21TCLC\_DT

4.5

6.2

6.0

5.7

C

2

11

102210233

Hoàng Đăng Xuân Thiện

21TCLC\_DT

5.0

9.0

6.5

6.7

C+

2.5

10

102210232

Phan Xuân Thanh

21TCLC\_DT

4.0

7.2

0.0

2.2

F

0

9

102210230

Phan Văn Tài

21TCLC\_DT 9.5 9.9 10.0

9.9

A+

4

8

102210229

TrâN Văn Sơn

21TCLC\_DT

6.5

9.0

5.5

6.4

C

2

7

102210228

Mai Trịnh Xuân Quý

21TCLC\_DT 9.0 9.4 10.0

9.7

A+

4

6

102210227

Lê Văn Bảo Quốc

21TCLC\_DT

7.5

7.3

8.0

7.8

B

3

5

102210225

Nguyễn Hữu Phúc

21TCLC\_DT

5.0

8.4

6.5

6.6

C+

2.5

4

102210224

Lê Thành Nhựt

21TCLC\_DT

7.0

9.4

8.5

8.4

B+

3.5

3

102210222

Lê Đình Nhật

21TCLC\_DT

4.0

3.0

4.0

3.8

F

0

2

102210221

Nguyễn Đức Thành Nhân

21TCLC\_DT

7.5

9.5

8.5

8.5

A

4

1

102210220

Nguyễn Trung Nghĩa

21TCLC\_DT

4.5

8.8

6.0

6.3

C

2

KỲ

TẬP

H.PHẦN

CHỮ

T4

TT

MÃ SỐ SV

HỌ VÀ TÊN

LỚP

THI

GIỮA

BÀI

ĐIỂM

ĐIỂM

ĐIỂM

GHI CHÚ

PHÒNG ĐÀO TẠO:

HỌC PHẦN:

Lập trình .NET (2.5 TC)

LỚP:

1023703.2220.21.13B

GIẢNG VIÊN:

Đặng Hoài Phương

102370322202113B02

Học kỳ 2 năm học 2022-2023

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for java.

*102370322202113A - 21:22 - 22/06/2023 (GK:152.5 - BT:199.6 - CK:175.5 )*

*-1-*

TRƯỞNG KHOA / BỘ MÔN CÁC CÁN BỘ CHẤM THI

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2023

25

102210218

Trần Phương Nam

21TCLC\_DT

9.0

9.8

9.5

9.5

A+

4

24

102210217

Nguyễn Nhật Minh

21TCLC\_DT

6.5

8.3

8.0

7.8

B

3

23

102210216

Trần Đình Mạnh

21TCLC\_DT 9.0 9.9 10.0

9.8

A+

4

22

102210215

Trương Viết Long

21TCLC\_DT

5.5

6.3

6.0

6.0

C

2

21

102210214

Trương Quang Lộc

21TCLC\_DT

7.5

9.3

7.0

7.6

B

3

20

102210213

Lê Hoang Linh

21TCLC\_DT

7.5

9.6

9.0

8.8

A

4

19

102210212

Lê Thiện Khoa

21TCLC\_DT

7.5

9.5

8.0

8.2

B+

3.5

18

102210211

Nguyễn Đức Huỳnh

21TCLC\_DT

7.5

9.4

8.0

8.2

B+

3.5

17

102210210

Nguyễn Ngọc Huy

21TCLC\_DT

2.0

7.2

4.5

4.5

D

1

16

102210209

Đào Phước Gia Huy

21TCLC\_DT

5.5

9.0

7.0

7.1

B

3

15

102210208

Nguyễn Thanh Hưng

21TCLC\_DT

8.0

9.6

9.0

8.9

A

4

14

102210207

Võ Phước Hoàng

21TCLC\_DT

7.5

8.6

9.5

8.9

A

4

13

102210206

Lê Văn Hoàng

21TCLC\_DT

2.0

3.0

0.0

1.0

F

0

12

102210205

Đoàn Nguyễn Sơn Hải

21TCLC\_DT

5.0

8.9

6.0

6.4

C

2

11

102210204

Hoàng Khương Duy

21TCLC\_DT

1.5

4.9

4.0

3.7

F

0

10

102210203

Hồ Anh Dũng

21TCLC\_DT

3.0

4.5

4.0

3.9

F

0

9

102210202

Lê Hoành Dương Đỉnh

21TCLC\_DT

7.0

9.5

9.0

8.7

A

4

8

102210199

Lê Văn Chiến

21TCLC\_DT

8.5

9.7

9.0

9.0

A

4

7

102210075

Võ Anh Quân

21TCLC\_DT

5.5

6.9

7.0

6.7

C+

2.5

6

102210071

Nguyễn Minh Nhật

21TCLC\_DT

6.5

8.1

7.5

7.4

B

3

5

102210066

Nguyễn Tấn Lộc

21TCLC\_DT

9.0

9.3

9.0

9.1

A

4

4

102210061

Võ Minh Huy

21TCLC\_DT

7.0

9.4

8.0

8.1

B+

3.5

3

102210054

Võ Văn Đạt

21TCLC\_DT

5.5

9.1

7.0

7.1

B

3

2

102200351

Nguyễn Quân

20TCLC\_NH

9.0

9.8

9.5

9.5

A+

4

1

102170256

Bùi Thế Trọn

17TCLC1

0.0

0.0

0.0

0.0

F

0

KỲ

TẬP

H.PHẦN

CHỮ

T4

TT

MÃ SỐ SV

HỌ VÀ TÊN

LỚP

THI

GIỮA

BÀI

ĐIỂM

ĐIỂM

ĐIỂM

GHI CHÚ

PHÒNG ĐÀO TẠO:

HỌC PHẦN:

Lập trình .NET (2.5 TC)

LỚP:

1023703.2220.21.13A

GIẢNG VIÊN:

Đặng Hoài Phương

102370322202113A02

Học kỳ 2 năm học 2022-2023

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for java.