|  |  |
| --- | --- |
| Trường Đại Học Cần Thơ | Mẫu In D5050A0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Bảng Ghi Điểm Thi Học Kỳ | |
| Họ Và Tên | **Nguyễn Bình An**    - Mã Số:   **B1913284** |
| Ngày Sinh | 18/01/2001 |
| Ngành | Khoa học máy tính (DI19Z6A2) |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20 (DI19Z6A2) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Mã HP | Tên Học Phần | Nhóm | TC | Thi | L2 | T.Hợp | Q/Đổi | \* |
| XH023 | Anh văn căn bản 1 (\*) |  | 4 | -2.0 |  | Miễn | M | \*(BL) |
| CT100 | Kỹ năng học đại học | D05 | 2 | 8.0 |  | 8.0 | B+ | \* |
| CT200 | Nền tảng công nghệ thông tin | D05 | 4 | 7.0 |  | 7.0 | B | \* |
| QP006 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1 (\*) | D01 | 2 | 8.6 |  | 8.6 | B+ | \* |
| QP007 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2 (\*) | D01 | 2 | 8.3 |  | 8.3 | B+ | \* |
| QP008 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 (\*) | D01 | 3 | 8.9 |  | 8.9 | B+ | \* |
| QP009 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh 4 (\*) | D01 | 1 | 7.5 |  | 7.5 | B | \* |
| SHCVHT | Cố vấn học tập sinh hoạt lớp | D06 | 0 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng Số Tín Chỉ Đăng Ký | 14 |  |  |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy Học Kỳ | 14 | Điểm T.Bình chung học kỳ (hệ 4) | 3.32 |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy | 18 | Điểm T.Bình chung tích lũy (hệ 4) | 3.17 |
| Điểm Rèn Luyện |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20 (DI19Z6A2) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Mã HP | Tên Học Phần | Nhóm | TC | Thi | L2 | T.Hợp | Q/Đổi | \* |
| CT101 | Lập trình căn bản A | 15 | 4 | 8.8 |  | 8.8 | B+ | \* |
| CT172 | Toán rời rạc | 02 | 4 | 8.2 |  | 8.2 | B+ | \* |
| KL001 | Pháp luật đại cương | 01 | 2 | 7.3 |  | 7.3 | B | \* |
| KN001 | Kỹ năng mềm | 13 | 2 | 9.8 |  | 9.8 | A | \* |
| SHCVHT | Cố vấn học tập sinh hoạt lớp | 102 | 0 |  |  |  |  |  |
| TN001 | Vi - Tích phân A1 | 04 | 3 | 8.0 |  | 8.0 | B+ | \* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Bảng Ghi Điểm Thi Học Kỳ | | | Họ Và Tên | **Nguyễn Bình An**- Mã Số:   **B1913284** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng Số Tín Chỉ Đăng Ký | 15 |  |  |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy Học Kỳ | 15 | Điểm T.Bình chung học kỳ (hệ 4) | 3.50 |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy | 33 | Điểm T.Bình chung tích lũy (hệ 4) | 3.40 |
| Điểm Rèn Luyện     **81** | Tốt | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| Học Kỳ Hè - Năm Học 19-20 (DI19Z6A2) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Mã HP | Tên Học Phần | Nhóm | TC | Thi | L2 | T.Hợp | Q/Đổi | \* |
| ML014 | Triết học Mác - Lênin | 03 | 3 | 9.0 |  | 9.0 | A | \* |
| TC005 | Bóng chuyền 1 (\*) | 04 | 1 | 8.0 |  | 8.0 | B+ | \* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng Số Tín Chỉ Đăng Ký | 4 |  |  |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy Học Kỳ | 4 | Điểm T.Bình chung học kỳ (hệ 4) | 4.00 |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy | 37 | Điểm T.Bình chung tích lũy (hệ 4) | 3.48 |
| Điểm Rèn Luyện |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| Học Kỳ 1 - Năm Học 20-21 (DI19Z6A2) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Mã HP | Tên Học Phần | Nhóm | TC | Thi | L2 | T.Hợp | Q/Đổi | \* |
| CT177 | Cấu trúc dữ liệu | 07 | 3 | 8.0 |  | 8.0 | B+ | \* |
| ML016 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 10 | 2 | 7.5 |  | 7.5 | B | \* |
| SHCVHT | Cố vấn học tập sinh hoạt lớp | 082 | 0 |  |  |  |  |  |
| TC006 | Bóng chuyền 2 (\*) | 06 | 1 | 6.0 |  | 6.0 | C | \* |
| TN002 | Vi - Tích phân A2 | 08 | 4 | 7.5 |  | 7.5 | B | \* |
| TN010 | Xác suất thống kê | 06 | 3 | 6.3 |  | 6.3 | C | \* |
| TN012 | Đại số tuyến tính và hình học | 06 | 4 | 10.0 |  | 10.0 | A | \* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng Số Tín Chỉ Đăng Ký | 17 |  |  |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy Học Kỳ | 17 | Điểm T.Bình chung học kỳ (hệ 4) | 3.16 |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy | 54 | Điểm T.Bình chung tích lũy (hệ 4) | 3.35 |
| Điểm Rèn Luyện     **75** | Khá | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Bảng Ghi Điểm Thi Học Kỳ | | | Họ Và Tên | **Nguyễn Bình An**- Mã Số:   **B1913284** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21 (DI19Z6A2) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Mã HP | Tên Học Phần | Nhóm | TC | Thi | L2 | T.Hợp | Q/Đổi | \* |
| CT173 | Kiến trúc máy tính | 01 | 3 | 6.0 |  | 6.0 | C | \* |
| CT175 | Lý thuyết đồ thị | 01 | 3 | 7.5 |  | 7.5 | B | \* |
| CT176 | Lập trình hướng đối tượng | 03 | 3 | 6.4 |  | 6.4 | C | \* |
| CT180 | Cơ sở dữ liệu | 16 | 3 | 6.5 |  | 6.5 | C+ | \* |
| CT188 | Nhập môn lập trình Web | 01 | 3 | 8.1 |  | 8.1 | B+ | \* |
| CT190 | Nhập môn trí tuệ nhân tạo | 03 | 2 | 7.3 |  | 7.3 | B | \* |
| ML018 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 03 | 2 | 7.0 |  | 7.0 | B | \* |
| SHCVHT | Cố vấn học tập sinh hoạt lớp | 074 | 0 |  |  |  |  |  |
| TC020 | Bóng chuyền 3 (\*) | 14 | 1 | 7.0 |  | 7.0 | B | \* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng Số Tín Chỉ Đăng Ký | 20 |  |  |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy Học Kỳ | 20 | Điểm T.Bình chung học kỳ (hệ 4) | 2.68 |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy | 74 | Điểm T.Bình chung tích lũy (hệ 4) | 3.14 |
| Điểm Rèn Luyện     **73** | Khá | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| Học Kỳ Hè - Năm Học 20-21 (DI19Z6A2) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Mã HP | Tên Học Phần | Nhóm | TC | Thi | L2 | T.Hợp | Q/Đổi | \* |
| ML019 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 08 | 2 | 6.8 |  | 6.8 | C+ | \* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng Số Tín Chỉ Đăng Ký | 2 |  |  |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy Học Kỳ | 2 | Điểm T.Bình chung học kỳ (hệ 4) | 2.50 |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy | 76 | Điểm T.Bình chung tích lũy (hệ 4) | 3.11 |
| Điểm Rèn Luyện |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22 (DI19Z6A2) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Mã HP | Tên Học Phần | Nhóm | TC | Thi | L2 | T.Hợp | Q/Đổi | \* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Bảng Ghi Điểm Thi Học Kỳ | | | Họ Và Tên | **Nguyễn Bình An**- Mã Số:   **B1913284** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT121 | Tin học lý thuyết | 01 | 3 | 8.3 |  | 8.3 | B+ | \* |
| CT332 | Trí tuệ nhân tạo | 01 | 3 | 8.8 |  | 8.8 | B+ | \* |
| ML021 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 03 | 2 | 8.2 |  | 8.2 | B+ | \* |
| CT178 | Nguyên lý hệ điều hành | 04 | 3 | 7.3 |  | 7.3 | B | \* |
| CT174 | Phân tích và thiết kế thuật toán | 05 | 3 | 8.0 |  | 8.0 | B+ | \* |
| CT202 | Nguyên lý máy học | 05 | 3 | 7.0 |  | 7.0 | B | \* |
| CT182 | Ngôn ngữ mô hình hóa | 07 | 3 | 9.0 |  | 9.0 | A | \* |
| SHCVHT | Cố vấn học tập sinh hoạt lớp | 260 | 0 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng Số Tín Chỉ Đăng Ký | 20 |  |  |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy Học Kỳ | 20 | Điểm T.Bình chung học kỳ (hệ 4) | 3.43 |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy | 96 | Điểm T.Bình chung tích lũy (hệ 4) | 3.19 |
| Điểm Rèn Luyện     **77** | Khá | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| Học Kỳ 2 - Năm Học 21-22 (DI19Z6A2) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Mã HP | Tên Học Phần | Nhóm | TC | Thi | L2 | T.Hợp | Q/Đổi | \* |
| CT112 | Mạng máy tính | 07 | 3 | 6.7 |  | 6.7 | C+ | \* |
| CT179 | Quản trị hệ thống | 06 | 3 | 7.3 |  | 7.3 | B | \* |
| CT201 | Niên luận cơ sở ngành Khoa học máy tính | 02 | 3 | Rút-HP |  | Rút-HP | W | \* |
| CT292 | Lý thuyết thông tin | 01 | 3 | 9.0 |  | 9.0 | A | \* |
| CT296 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin | 15 | 3 | 6.9 |  | 6.9 | C+ | \* |
| CT449 | Phát triển ứng dụng Web | 02 | 3 | 7.4 |  | 7.4 | B | \* |
| SHCVHT | Cố vấn học tập sinh hoạt lớp | 052 | 0 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng Số Tín Chỉ Đăng Ký | 15 |  |  |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy Học Kỳ | 15 | Điểm T.Bình chung học kỳ (hệ 4) | 3.00 |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy | 111 | Điểm T.Bình chung tích lũy (hệ 4) | 3.16 |
| Điểm Rèn Luyện     **63** | Trung bình khá | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Bảng Ghi Điểm Thi Học Kỳ | | | Họ Và Tên | **Nguyễn Bình An**- Mã Số:   **B1913284** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| Học Kỳ 1 - Năm Học 22-23 (DI19Z6A2) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Mã HP | Tên Học Phần | Nhóm | TC | Thi | L2 | T.Hợp | Q/Đổi | \* |
| SHCVHT | Cố vấn học tập sinh hoạt lớp | 091 | 0 |  |  |  |  |  |
| CT316 | Xử lý Ảnh | 01 | 3 | 4.0 |  | 4.0 | D | \* |
| CT294 | Máy học ứng dụng | 02 | 3 | 6.1 |  | 6.1 | C | \* |
| CT203 | Đồ họa máy tính | 01 | 3 | 9.0 |  | 9.0 | A | \* |
| CT467 | Quản trị dữ liệu | 04 | 3 | 6.7 |  | 6.7 | C+ | \* |
| CT201 | Niên luận cơ sở ngành Khoa học máy tính | 06 | 3 | 7.0 |  | 7.0 | B | \* |
| CT204 | An toàn và bảo mật thông tin | 01 | 3 | 8.9 |  | 8.9 | B+ | \* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng Số Tín Chỉ Đăng Ký | 18 |  |  |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy Học Kỳ | 18 | Điểm T.Bình chung học kỳ (hệ 4) | 2.67 |
| Tổng Số Tín Chỉ Tích Lũy | 129 | Điểm T.Bình chung tích lũy (hệ 4) | 3.08 |
| Điểm Rèn Luyện     **73** | Khá | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ghi chú | + Học phần có dấu \* là học phần thuộc chương trình đào tạo. | | | |
|  | + Từ học kỳ 1 năm 2007-2008, Trường Đại học Cần Thơ sử dụng thang điểm 4. | | | |
|  | + Điểm trung bình được phân loại như sau: | | | |
|  | Loại Xuất sắc | từ 3.6 đến 4.00 | Loại Khá | từ 2.5 đến 3.19 |
|  | Loại Giỏi | từ 3.2 đến 3.59 | Loại Trung bình | từ 2.0 đến 2.49 |
|  |  | Cần Thơ, Ngày 28 Tháng 03 Năm 2023 | | |