|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM  **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

*Hải phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2023*

**BIÊN BẢN KÝ NHẬN BÀI TẬP LỚN**

Lớp Học Phần: **Phát triển ứng dụng Web**

Kỳ 1 năm học 2022-2023

GVHD:

- **Danh sách bài tập lớn:**

* 1. Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ Đoàn của khoa CNTT
  2. Xây dựng phần mềm chấm đồ án môn học
  3. Xây dựng phần mềm bán hàng tại quán café
  4. Xây dựng phần mềm quản lý phòng học, bố trí lịch thi
  5. Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng của công ty nhỏ, vừa
  6. Xây dựng phần mềm quản lý trung tâm tin học/ngoại ngữ
  7. Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho cửa hàng bán quần áo
  8. Xây dựng phần mềm quản lý học sinh cho trường cấp 1
  9. Xây dựng chương trình quản lý ký túc xá
  10. Xây dựng chương trình quản lý nhân viên; Quản lý nhân khẩu xã/phường

- **Danh sách sinh viên nhận đề tài và nhóm làm việc**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã SV** | **Họ đệm** | **Tên** | **Nhóm** | **Đề tài** | **Ký nhận** |
| 1 | 87685 | Nguyễn Xuân | Anh |  |  |  |
| 2 | 86511 | Phạm Quốc | Anh |  |  |  |
| 3 | 88218 | Phùng Hữu Đức | Anh |  |  |  |
| 4 | 85681 | Nguyễn Ngọc | Ánh |  |  |  |
| 5 | 87029 | Phạm Văn | Châu |  |  |  |
| 6 | 89806 | Bùi Duy | Công |  |  |  |
| 7 | 82605 | Phạm Viễn | Dương |  |  |  |
| 8 | 88513 | Giang Văn | Duy |  |  |  |
| 9 | 86553 | Nguyễn Quốc | Duy |  |  |  |
| 10 | 86435 | Nguyễn Thị Yến | Đan |  |  |  |
| 11 | 89400 | Vũ Hải | Đăng |  |  |  |
| 12 | 87899 | Phạm Tiến | Đạt |  |  |  |
| 13 | 88215 | Lê Kim | Hà |  |  |  |
| 14 | 89032 | Nguyễn Đức | Hải |  |  |  |
| 15 | 89716 | Nguyễn Sỹ | Hiển |  |  |  |
| 16 | 89043 | Hoàng Thị Phương | Hoa |  |  |  |
| 17 | 86219 | Đỗ Thị | Huế |  |  |  |
| 18 | 86814 | Lê Mạnh | Hùng |  |  |  |
| 19 | 87726 | Phạm Bá | Huy |  |  |  |
| 20 | 78437 | Bùi Quang | Khải |  |  |  |
| 21 | 86956 | Dương Thế | Khang |  |  |  |
| 22 | 87599 | Đặng Văn | Khánh |  |  |  |
| 23 | 83602 | Trần Trung | Kiên |  |  |  |
| 24 | 83605 | Vũ Trung | Kiên |  |  |  |
| 25 | 86280 | Tô Thị Tuyết | Lan |  |  |  |
| 26 | 83922 | Bùi Duy | Mạnh |  |  |  |
| 27 | 89705 | Hoàng Ngọc | Mạnh |  |  |  |
| 28 | 88216 | Đỗ Nhật | Minh |  |  |  |
| 29 | 87582 | Dương Quang | Minh |  |  |  |
| 30 | 87581 | Vũ Văn | Minh |  |  |  |
| 31 | 84098 | Hoàng Trung | Nam |  |  |  |
| 32 | 87405 | Nguyễn Thành | Nam |  |  |  |
| 33 | 87214 | Phạm Trung | Nghĩa |  |  |  |
| 34 | 87192 | Đặng Văn Quỳnh | Thắng |  |  |  |
| 35 | 86726 | Trần Quốc | Thắng |  |  |  |
| 36 | 85897 | Lê Thị | Thanh |  |  |  |
| 37 | 85965 | Đỗ Đức | Thành |  |  |  |
| 38 | 84875 | Phạm Đức | Thành |  |  |  |
| 39 | 89773 | Tạ Thị Phương | Thảo |  |  |  |
| 40 | 88512 | Trịnh Hưng | Thịnh |  |  |  |
| 41 | 88816 | Trần Hoàng | Thọ |  |  |  |
| 42 | 89921 | Bùi Tiến | Trọng |  |  |  |
| 43 | 87268 | Đỗ Anh | Tú |  |  |  |
| 44 | 89656 | Nguyễn Sơn | Tùng |  |  |  |
| 45 | 88677 | Trần Thị | Tuyết |  |  |  |
| 46 | 88366 | Ngô Ngọc | Vân |  |  |  |
| 47 | 88684 | Lê Quốc | Vượng |  |  |  |

Người lập biên bản