|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT** | Độc lập – Tự do - Hạnh phúc |

----------------------- -------------------

**BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP NĂM HỌC 2020-2021**

Họ và tên: Nguyễn Vũ Anh Khoa

MSV: 1811505310118

Khoa: Công nghệ số

Lớp: 18T1

**1. Kết quả học tập học kỳ 1:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã HP** | **Lớp HP** | **Tên HP** | **Số TC** | **Điểm tổng kết** | **Điểm chữ** | **Học kỳ** |
| 5505120 | 120BTMT02 | Bảo trì máy tính | 2 | 7.7 | B | 120 |
| 5505135 | 120CNX02 | Công nghệ XML | 2 | 9.1 | A | 120 |
| 5505126 | 120HDH02 | Hệ điều hành | 2 | 8.6 | A | 120 |
| 5505172 | 120LTTD01 | Lập trình trên ĐTDĐ | 2 | 7.2 | B | 120 |
| 5505175 | 120LTWNC02 | Lập trình web nâng cao | 2 | 8.7 | A | 120 |
| 5505192 | 120QTM02 | Quản trị mạng | 2 | 9.8 | A | 120 |
| 5505197 | 120TCNX05 | TH Công nghệ XML | 1 | 10.0 | A | 120 |
| 5505206 | 120TLTTD02 | TH Lập trình trên ĐTDĐ | 1 | 6.8 | C | 120 |
| 5505208 | 120TLTWNC02 | TH Lập trình web nâng cao | 1 | 8.3 | B | 120 |
| 5505212 | 120TQTM02 | TH Quản trị mạng | 1 | 10.0 | A | 120 |
| 5505231 | 120TTKCSDL01 | TTCM Thiết kế cơ sở dữ liệu | 1 | 9.0 | A | 120 |

Điểm trung bình chung tích lũy: 3.35 – Số tín chỉ đã tích lũy: 17 – Xếp hạng : Giỏi

**2. Kết quả học tập học kỳ 2:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã HP** | **Lớp HP** | **Tên HP** | **Số TC** | **Điểm tổng kết** | **Điểm chữ** | **Học kỳ** |
| 5505119 | 220ANHT01 | An ninh hệ thống | 2 | 8.6 | A | 220 |
| 5505122 | 220CCSDL02 | Chuyên đề cơ sở dữ liệu | 2 | 9.3 | A | 220 |
| 5505131 | 220WIFI03 | Công nghệ mạng không dây | 3 | 8.0 | B | 220 |
| 5505143 | 220DAPM03 | Đồ án phần mềm 1 | 2 | 9.2 | A | 220 |
| 5505165 | 220LTC04 | Lập trình C# | 2 | 8.3 | B | 220 |
| 5505193 | 220NNCNC02 | Ngoại ngữ chuyên ngành CNTT | 2 | 10.0 | A | 220 |
| 5505197 | 220TLTC09 | TH Lập trình C# | 1 | 7.3 | B | 220 |
| 5505219 | 220TKGDND04 | Thiết kế giao diện người dùng | 2 | 6.8 | C | 220 |
| 5505208 | 220TTNT02 | Trí tuệ nhân tạo | 3 | 5.6 | C | 220 |

Điểm trung bình chung tích lũy: 3.16 – Số tín chỉ đã tích lũy: 19 – Xếp hạng : Khá

Đà Nẵng, ngày…….tháng……….năm……

**Xác nhận của Phòng Đào tạo**