1635 23KTTT

103230217

Lê Đức Vũ

7520122

Kỹ thuật Tàu thủy

TO 7,00 LI 7,75 HO 7,75

22,50

1

OK

1595 23HTCN

103230177

Nguyễn Hữu Tâm

7520118

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

TO 6,80 LI 6,75 N1 8,80

22,35

1

OK

1559 23N2

104230095

Nguyễn Anh Tuấn

7520115

Kỹ thuật nhiệt

TO 8,00 LI 8,75 HO 8,00

24,75

1

OK

1375 23CDT3

101230401

Tống Khánh Nhật

7520114

Kỹ thuật Cơ điện tử

TO 8,60 LI 9,25 N1 9,40

27,25

1

OK

khí hàng không

1217 23CKHK

101230225

Trần Văn Dũng

7520103B

TO 8,40 LI 9,25 HO 8,00

25,65

1

OK

Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ

khí động lực

1133 23C4B

103230073

Trần Gia Lâm

7520103A

TO 8,00 LI 8,50 HO 9,00

25,50

1

OK

Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ

1040 23H5

107230147

Trần Văn Nhật

7510701

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

TO 8,00 HO 8,75 LI 9,00

25,75

1

OK

970 23QLCN2

118230089

Nguyễn Thị Thu Thảo

7510601

Quản lý công nghiệp

TO 8,00 LI 8,00 N1 9,60

25,60

1

OK

648 23C1B

101230056

Ngô Văn Tuấn Anh

7510202

Công nghệ chế tạo máy

TO 8,80 LI 8,50 HO 8,25

25,55

1

OK

644 23C1B

101230055

Nguyễn Trọng An

7510202

Công nghệ chế tạo máy

TO 7,40 LI 7,75 HO 8,25

23,40

71

không nhập học

623 23VLXD

109230003

Võ Văn Thành Đạt

7510105

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng TO 7,60 LI 7,50 HO 7,25

22,35

2

OK

Sinh viên đứng thứ 1

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

589 23T\_KHDL2 102230156

Phạm Nhật Khoa

7480201B

tác doanh nghiệp), chuyên ngành

TO 9,20 LI 10,00 HO 9,50

28,70

1

OK

Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp

Nhật)

484 23T\_Nhat1

102230019

Ngô Văn Huy

7480201A

TO 8,20 LI 9,75 HO 8,75

26,70

1

OK

Công nghệ thông tin (ngoại ngữ

tác doanh nghiệp)

Thủ khoa toàn trường

436 23T\_DT1

102230222

Phan Văn Trường

7480201

TO 9,80 LI 9,75 HO 9,75

29,30

1

OK

Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp

ngành Hệ thống Nhúng và IoT

191 23ES

123230011

Bùi Anh Duy

7480118VM

TO 9,80 LI 9,50 N1 9,00

27,98

1

OK

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ

165 23KTMT2

106230059

Phan Vĩnh Sơn

7480106

Kỹ thuật máy tính

TO 9,00 LI 9,00 N1 9,20

27,20

1

OK

Công nghệ sinh học Y Dược

66

23SHYD

107230066

Đinh Hồng Ngọc Anh

7420201A

TO 7,80 HO 9,00 SI 9,75

26,55

1

OK

Công nghệ sinh học, chuyên ngành

59

23SH1

107230030

Nguyễn Thị Hồng Thúy

7420201

Công nghệ sinh học

TO 9,00 HO 8,50 SI 9,00

26,50

1

OK

viên

trúng tuyển

ngành

STT

lớp

Họ tên

Tên ngành trúng tuyển

Môn 1

Môn 2

Môn 3

ĐIỂM

OK

NOTE

Số thẻ sinh

Mã ngành

Rank theo

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

lượng cao Việt - Pháp (PFIEV)

3481 23PFIEV2

123230155

Trương Trung Kiên

PFIEV

TO 8,60 LI 9,50 HO 8,50

26,65

1

OK

Chương trình đào tạo kỹ sư chất

Toán =8.0

3399 23QLMT

117230059

Lê Văn Minh Nhân

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

TO 8,00 HO 8,50 N1 7,40

23,90

1

OK

Đồng điểm thi THPT,

Toán =7.4

3387 23QLMT

117230047

Phan Thị Trường Giang

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

TO 7,40 HO 7,75 LI 8,75

23,90

1

Đồng điểm thi THPT,

3285 23KX1

118230169

Phan Lê Thanh Lam

7580301

Kinh tế xây dựng

TO 7,80 LI 8,50 HO 8,25

24,55

1

OK

3227 23CSHT

109230130

Đàm Văn Thắng

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

TO 7,20 LI 8,00 HO 8,50

23,70

1

OK

thông

3179 23X3

109230078

Trần Vĩnh Hưng

7580205

TO 7,80 LI 8,50 N1 9,40

25,70

1

OK

Kỹ thuật xây dựng công trình giao

3145 23X2

111230087

Trần Nguyễn Khánh An

7580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

TO 7,40 LI 7,50 N1 8,60

23,50

1

OK

trong xây dựng

3116 23BIM\_AI

109230032

Hồ Thanh Đạt

7580201C

Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo

TO 8,20 LI 8,00 HO 8,75

24,95

1

OK

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành

thông minh

3079 23DTTM

111230059

Nguyễn Thị Thảo Chi

7580201B

thuật và quản lý xây dựng đô thị

TO 8,60 LI 6,50 HO 8,50

23,60

1

OK

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ

Tin học xây dựng

3077 23THXD

111230057

Đoàn Anh Tuấn

7580201A

TO 7,60 LI 8,00 N1 9,00

24,60

1

OK

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

2864 23X1B

110230063

Nguyễn Văn Đức

7580201

TO 8,80 LI 8,75 HO 8,75

26,30

1

OK

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành

2748 23KT2

121230077

Nguyễn Văn Minh

7580101

Kiến trúc

NK1 7,50 TO 9,60 LI 9,50

26,60

1

OK

không nhập học

2590 23H2B

107230327

Nguyễn Thị Thu Hà

7540101

Công nghệ thực phẩm

TO 8,80 LI 8,50 HO 9,00

26,30

2

OK

Sinh viên đứng thứ 1

2539 23MT

117230009

Lê Phạm Thanh Hưng

7520320

Kỹ thuật môi trường

TO 7,20 HO 7,25 N1 7,60

22,05

1

OK

2462 23KTHH1

107230187

Phạm Văn Anh Kha

7520301

Kỹ thuật hóa học

TO 8,80 HO 9,00 LI 9,25

27,05

1

OK

2423 23TDH2

105230403

Trần Đình Công Vinh

7520216

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa TO 9,00 LI 9,50 HO 9,50

28,00

1

OK

ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông

2245 23ECE

123230095

Phan Đăng Khôi Vỹ

7520207VM

TO 7,60 LI 8,50 N1 9,00

25,58

1

OK

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ

2100 23DT2

106230153

Nguyễn Phước Bảo Minh

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

TO 8,60 LI 8,75 HO 9,50

26,85

1

OK

1846 23D3

105230144

Nguyễn Văn Thành Minh

7520201

Kỹ thuật Điện

TO 8,20 LI 8,75 N1 8,80

25,75

1

OK

nhau

Điểm Toán, Vật lý bằng

1690 23KTOTO2 103230276

Trịnh Viết Tiến

7520130

Kỹ thuật ô tô

TO 8,40 LI 9,25 HO 8,75

26,40

1

OK

Đồng điểm thi THPT,

nhau

Điểm Toán, Vật lý bằng

1666 23KTOTO2 103230264

Văn Bá Nhất

7520130

Kỹ thuật ô tô

TO 8,40 LI 9,25 HO 8,75

26,40

1

OK

Đồng điểm thi THPT,

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