|  |  |
| --- | --- |
| 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 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022**

Họ và tên: ………………..

MSV: …………………….

Khoa: …………….............

Lớp: ………………………

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã HP** | **Lớp HP** | **Tên HP** | **Số TC** | **Điểm tổng kết** | **Điểm chữ** | **Học kỳ** |
| 5502004 | 121KNLVN03 | Kỹ năng làm việc nhóm | 1 | 8.5 | A | 121 |
| 5505119 | 121ANHT01 | An ninh hệ thống | 2 | 8.4 | B | 121 |
| 5505126 | 121CDPM01 | Chuyên đề phần mềm | 2 | 8.6 | A | 121 |
| 5505162 | 121KTPM01 | Kiểm thử phần mềm | 2 | 8.0 | B | 121 |
| 5505192 | 121QTM01 | Quản trị mạng | 2 | 9.0 | A | 121 |
| 5505122 | 121CCSDL02 | Chuyên đề cơ sở dữ liệu | 2 | 9.3 | A | 121 |
| 5505225 | 121TRR03 | Toán rời rạc | 3 | 8.0 | B | 121 |
| 5209001 | 121DLCM02 | Đường lối CM của ĐCSVN | 3 | 8.5 | A | 121 |

Điểm trung bình chung tích lũy: 3.4 – Số tín chỉ đã tích lũy: 17 – Xếp hạng : Giỏi

Đà Nẵng, ngày…….tháng……….năm……

**Xác nhận của Phòng Đào tạo**