|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**KẾT QUẢ THI HỌC PHẦN SAU ĐẠI HỌC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Khoa:** Toán –Cơ – Tin học  **Tên học phần:**  **Chuyên ngành**: Toán ứng dụng  **Hình thức thi: Vấn đáp Ngày thi: 13/05/2021** | | | | | | | | | **Học kỳ:**  **Khóa đào tạo**: 2020-2022  **Số tín chỉ:** 03 | | | | |
|  | | | | |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | |
| TT | | | Họ và tên học viên | | | | Ngày sinh | | Chữ ký | Điểm(bằng số) | | | | | | Điểm học phần tổng hợp(hệ 10) | | |
| Thường xuyên  (trọng số 20%) | | Giữa kỳ  (trọng số 20%) | | Kết thúc học phần  (trọng số 60%) | | Bằng số | Bằng chữ | |
|  | | | Đoàn Đình Anh | | | | 09/03/1995 | |  | 8 | | 10 | | 7 | | 7.6 | Bảy phẩy sáu | |
|  | | | Ngô Thị Châu Dung | | | | 10/10/1997 | |  |  | |  | |  | |  |  | |
|  | | | Trần Thu Trang | | | | 17/08/1998 | |  | 6 | | 10 | | 8 | | 8.0 | Tám chẵn | |
|  | | | Hà Hữu Cao Trình | | | | 08/10/1984 | |  |  | |  | |  | |  |  | |
| **CÁN BỘ CHẤM THI** | | | | | | | | | | *Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2021*  **PHÓ TRƯỞNG KHOA** | | | | | | | | |

**Hà Phi**

|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**KẾT QUẢ THI HỌC PHẦN SAU ĐẠI HỌC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Khoa:** Toán –Cơ – Tin học  **Tên học phần:**  **Chuyên ngành**: Toán ứng dụng  **Hình thức thi: Vấn đáp**  **Ngày thi: 13/05/2021** | | | | | | | | | | **Học kỳ:**  **Khóa đào tạo**: 2019-2021  **Số tín chỉ:** 03 | | | | | |
|  | | | | |  |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| TT | | | Họ và tên học viên | | | | Ngày sinh | | Chữ ký | | Điểm(bằng số) | | | | | | | Điểm học phần tổng hợp(hệ 10) | | | |
| Thường xuyên  (trọng số 20%) | | Giữa kỳ  (trọng số 20%) | | Kết thúc học phần  (trọng số 60%) | | | Bằng số | Bằng chữ | | |
|  | | | Vũ Thanh Hương | | | | 04/10/1997 | |  | | 10 | | 10 | | 10 | | | 10 | Mười chẵn | | |
|  | | | Hoàng Đình Linh | | | | 13/11/1991 | |  | | 9 | | 10 | | 8 | | | 8.6 | Tám phẩy sáu | | |
|  | | | Nguyễn Hữu Tư | | | | 22/01/1989 | |  | | 9 | | 10 | | 7 | | | 8.0 | Tám chẵn | | |
|  | | | Trần Tuấn Việt | | | | 08/02/1993 | |  | | 10 | | 9 | | 7 | | | 8.0 | Tám chẵn | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **CÁN BỘ CHẤM THI**  **Hà Phi** | | | | | | | | | | | *Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2021*  **PHÓ TRƯỞNG KHOA** | | | | | | | | | | |