**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**

**PHIẾU ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM**

Học kỳ 1 năm học 2018 2019

Mã học phần: **SOT304** Tên học phần: **Thực hành tin học cơ sở** Nhóm: **35**

Thời gian tổ chức thi học phần: **28/12/2018**

Ngày công bố điểm: **07/01/2019** Ngày điều chỉnh điểm: **14/01/2019**

Chú ý: Phiếu được lập thành 03 bản, 02 bản gửi Phòng Đào tạo, 01 bản gửi VP khoa/viện quản lý ngành học.

Sau 15 ngày kể từ ngày công bố điểm, mọi sửa đổi đều không giải quyết

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã SV | Họ tên sinh viên | Lớp | Điểm kiểm tra | | | Điểm thi | | Lý do điều chỉnh |
| Cũ | Mới | Cũ | | Mới |
| 59131701 | Trần Thị Nhi | 59.KT2 | 5.0 | 7.5 |  | |  | Sai điểm kiểm tra |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |

Phòng Đào tạo Trưởng Bộ môn Giảng viên điều chỉnh điểm

Phòng Đào tạo Phạm Thị Kim Ngoan Đoàn Vũ Thịnh

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**

**PHIẾU ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM**

Học kỳ 1 năm học 2018 2019

Mã học phần: **SOT304** Tên học phần: **Thực hành tin học cơ sở** Nhóm: **44**

Thời gian tổ chức thi học phần: **04/01/2019**

Ngày công bố điểm: **07/01/2019** Ngày điều chỉnh điểm: **14/01/2019**

Chú ý: Phiếu được lập thành 03 bản, 02 bản gửi Phòng Đào tạo, 01 bản gửi VP khoa/viện quản lý ngành học.

Sau 15 ngày kể từ ngày công bố điểm, mọi sửa đổi đều không giải quyết

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã SV | Họ tên sinh viên | Lớp | Điểm kiểm tra | | | Điểm thi | | Lý do điều chỉnh |
| Cũ | Mới | Cũ | | Mới |
| 60136316 | Lại Thiện Minh Nguyên | 60.QTKD3 |  |  | 5.0 | | 8.0 | Sai điểm thi |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |

Phòng Đào tạo Trưởng Bộ môn Giảng viên điều chỉnh điểm

Phòng Đào tạo Phạm Thị Kim Ngoan Đoàn Vũ Thịnh

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**

**PHIẾU ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM**

Học kỳ 1 năm học 2018 2019

Mã học phần: **SOT304** Tên học phần: **Thực hành tin học cơ sở** Nhóm: **35**

Thời gian tổ chức thi học phần: **28/12/2018**

Ngày công bố điểm: **07/01/2019** Ngày điều chỉnh điểm: **14/01/2019**

Chú ý: Phiếu được lập thành 03 bản, 02 bản gửi Phòng Đào tạo, 01 bản gửi VP khoa/viện quản lý ngành học.

Sau 15 ngày kể từ ngày công bố điểm, mọi sửa đổi đều không giải quyết

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã SV | Họ tên sinh viên | Lớp | Điểm kiểm tra | | | Điểm thi | | Lý do điều chỉnh |
| Cũ | Mới | Cũ | | Mới |
| 59131701 | Trần Thị Nhi | 59.KT2 | 5.0 | 7.5 |  | |  | Sai điểm kiểm tra |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |

Phòng Đào tạo Trưởng Bộ môn Giảng viên điều chỉnh điểm

Phòng Đào tạo Phạm Thị Kim Ngoan Đoàn Vũ Thịnh

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**

**PHIẾU ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM**

Học kỳ 1 năm học 2018 2019

Mã học phần: **SOT304** Tên học phần: **Thực hành tin học cơ sở** Nhóm: **44**

Thời gian tổ chức thi học phần: **04/01/2019**

Ngày công bố điểm: **07/01/2019** Ngày điều chỉnh điểm: **14/01/2019**

Chú ý: Phiếu được lập thành 03 bản, 02 bản gửi Phòng Đào tạo, 01 bản gửi VP khoa/viện quản lý ngành học.

Sau 15 ngày kể từ ngày công bố điểm, mọi sửa đổi đều không giải quyết

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã SV | Họ tên sinh viên | Lớp | Điểm kiểm tra | | | Điểm thi | | Lý do điều chỉnh |
| Cũ | Mới | Cũ | | Mới |
| 60136316 | Lại Thiện Minh Nguyên | 60.QTKD3 |  |  | 5.0 | | 8.0 | Sai điểm thi |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |

Phòng Đào tạo Trưởng Bộ môn Giảng viên điều chỉnh điểm

Phòng Đào tạo Phạm Thị Kim Ngoan Đoàn Vũ Thịnh

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**

**PHIẾU ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM**

Học kỳ 1 năm học 2018 2019

Mã học phần: **SOT304** Tên học phần: **Thực hành tin học cơ sở** Nhóm: **35**

Thời gian tổ chức thi học phần: **04/01/2019**

Ngày công bố điểm: **07/01/2019** Ngày điều chỉnh điểm: **14/01/2019**

Chú ý: Phiếu được lập thành 03 bản, 02 bản gửi Phòng Đào tạo, 01 bản gửi VP khoa/viện quản lý ngành học.

Sau 15 ngày kể từ ngày công bố điểm, mọi sửa đổi đều không giải quyết

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã SV | Họ tên sinh viên | Lớp | Điểm kiểm tra | | | Điểm thi | | Lý do điều chỉnh |
| Cũ | Mới | Cũ | | Mới |
| 59130759 | Trần Kim Hoa | 59.KT2 |  |  | 6.5 | | 7.0 | Sai điểm thi |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |

Phòng Đào tạo Trưởng Bộ môn Giảng viên điều chỉnh điểm

Phòng Đào tạo Phạm Thị Kim Ngoan Đoàn Vũ Thịnh

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**

**PHIẾU ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM**

Học kỳ 1 năm học 2018 2019

Mã học phần: **SOT304** Tên học phần: **Thực hành tin học cơ sở** Nhóm: **35**

Thời gian tổ chức thi học phần: **04/01/2019**

Ngày công bố điểm: **07/01/2019** Ngày điều chỉnh điểm: **14/01/2019**

Chú ý: Phiếu được lập thành 03 bản, 02 bản gửi Phòng Đào tạo, 01 bản gửi VP khoa/viện quản lý ngành học.

Sau 15 ngày kể từ ngày công bố điểm, mọi sửa đổi đều không giải quyết

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã SV | Họ tên sinh viên | Lớp | Điểm kiểm tra | | | Điểm thi | | Lý do điều chỉnh |
| Cũ | Mới | Cũ | | Mới |
| 59130759 | Trần Kim Hoa | 59.KT2 |  |  | 6.5 | | 7.0 | Sai điểm thi |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |

Phòng Đào tạo Trưởng Bộ môn Giảng viên điều chỉnh điểm

Phòng Đào tạo Phạm Thị Kim Ngoan Đoàn Vũ Thịnh