

**ĐẠI HỌC RMIT**

Ngày 10 tháng 8 năm 2015

Lê Bùi Thanh Quy

36/37/7/6 Đường Số 4

phường Hiệp Bình Phước; Quận Thủ Đức

Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Gửi bạn Quy,

Chúc mừng bạn đã hoàn thành xuất sắc chương trình học tại Đại học RMIT.

Kèm theo là bảng điểm Đại học RMIT xác nhận rằng bạn đã hoàn thành các yêu cầu học tập của chương trình. Các chương trình khác mà bạn đã hoàn thành trước đây tại Đại học RMIT trong cùng lĩnh vực (ví dụ: giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học) cũng sẽ xuất hiện trên bảng điểm của bạn.

Thông tin về bảng điểm và định nghĩa thuật ngữ, bao gồm điểm trung bình (GPA), có thể được truy cập tại www.rmit.edu.au/awards/transcripts.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về bảng điểm của mình hoặc yêu cầu các bản sao bổ sung hoặc thay thế, vui lòng truy cập Hub hoặc gọi tới số. +61 3 9925 8980 trong giờ làm việc.

Khi tốt nghiệp, bạn đủ điều kiện trở thành thành viên của Hội cựu sinh viên RMIT. Tư cách thành viên của Hội cựu sinh viên RMIT là miễn phí và tôi khuyến khích bạn tham gia để cải thiện cơ hội kết nối và tiếp tục mối quan hệ với RMIT. Đăng ký thông tin chi tiết của bạn trên trang web của Hội cựu sinh viên tại www.alumni.rmit.edu.au.

Tôi muốn nhân cơ hội này để chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất cho tương lai.

Trân trọng.

*(Đã ký)*

Tiến sĩ Maddy McMaster

Cán bộ đăng ký đào tạo

BẢNG ĐIỂM

**ĐẠI HỌC RMIT**

Lê Bùi Thanh Quy

Mã số sinh viên 3345251

Cử nhân Kinh doanh (Kế toán) loại giỏi

Ngày hoàn thành Ngày 3 tháng 7 năm 2015

Ngày trao Ngày 31 tháng 7 năm 2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **Mã môn học** | **Tên môn học** | **Tín chỉ** | **Điểm** | **Xếp loại** |
| 2012 | ACCT2126 | Kế toán quản trị và kinh doanh | 12 | 56 | PA |
|  | ACCT2158 | Kế toán tài chính | 12 | 87 | HD |
|  | ACCT2160 | Quản lý chi phí và ứng dụng | 12 | 71 | DI |
|  | ECON1192 | Kinh tế vĩ mô 1 | 12 | 86 | HD |
|  | ECON1194 | Giá cả và thị trường | 12 | 80 | HD |
|  | LAW2447 | Luật Thương mại | 12 | 64 | CR |
|  | 48 đơn vị tín chỉ được cấp từ chương trình học trước của RMIT | | | | |
| 2013 | ACCT2159 | Kế toán doanh nghiệp | 12 | 73 | DI |
|  | ACCT2195 | Kế toán, Hành vi và Tổ chức | 12 | 80 | HD |
|  | BAFI3184 | Tài chính doanh nghiệp | 12 | 75 | DI |
|  | ECON1193 | Thống kê kinh doanh 1 | 12 | 82 | HD |
|  | LAW2452 | Luật Công ty | 12 | 80 | HD |
|  | LAW2455 | Thuế 1 | 12 | 71 | DI |
|  | MKTG1205 | Nguyên tắc tiếp thị | 12 | 66 | CR |
| 2014 | ACCT2161 | Kiểm toán 1 | 12 | 60 | CR |
|  | ACCT2163 | Lý thuyết kế toán tài chính | 12 | 75 | DI |
|  | ACCT2197 | Mô phỏng và phân tích hiệu quả kinh doanh | 12 | 83 | HD |
|  | BAFI3182 | Thị trường tài chính | 12 | 81 | HD |
|  | BUSM3309 | Quản lý chiến lược | 12 | 80 | HD |
| 2015 | ISYS2126 | Hệ thống kế toán trên máy vi tính | 12 | 65 | CR |
|  | OMGT2085 | Nhập môn quản lý chuỗi cung ứng và logistics | 12 | 77 | DI |
| Điểm trung bình tích lũy: 3.2 | | | | | |
| **Cử nhân Kinh doanh (Hệ thống thông tin kinh doanh)** | | | | | |
| **Năm** | **Mã môn học** | **Tên môn học** | **Đơn vị** | **Điểm** | **Xếp loại** |
| 2011 | ACCT2105 | Nhập môn Kế toán | 12 | 80 | HD |
|  | BUSM2301 | Nhập môn hành vi tổ chức | 12 | 67 | CR |
|  | ISYS2109 | Tin học trong kinh doanh 1 | 12 | 71 | DI |
|  | ISYS2422 | Nguyên tắc cơ bản về cơ sở dữ liệu doanh nghiệp | 12 | 70 | DI |
| Điểm trung bình tích lũy: 3.0 | | | | | |

Kết thúc bảng điểm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(Đã ký)*  Tiến sĩ Maddy McMaster  Cán bộ đăng ký đào tạo | Ngày phát hành: 10/8/2015 | Trang 1/1 |

TÀI LIỆU NÀY CÓ CÁC TÍNH NĂNG BẢO MẬT SAU: HÌNH ẢNH hologram, MỰC DUNG MÔI, DẤU CHÌM.