**KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN**

Họ và tên: **PHẠM TUẤN DŨNG** Ngày sinh: 04/11/2000

Quê quán: Hồng Tiến – Kiến Xương - Thái Bình

Cấp bậc: Thượng sĩ Chức vụ: Học viên Đơn vị: Lớp BĐATTT-c154-d1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm học** | **HỌC KỲ I** | | | | **HỌC KỲ II** | | | | **CẢ NĂM** | |
| **MÔN THI** | **ĐIỂM** | **ĐIỂM TBC**  **HỌC KỲ** | **CCHT**  **CCHĐ**  **XLRL** | **MÔN THI** | **ĐIỂM** | **ĐIỂM TBC**  **HỌC KỲ** | **CCHT**  **CCHĐ**  **XLRL** | **ĐIỂM**  **TBC**  **NĂM HỌC** | **XLRL** |
| **NĂM**  **THỨ NHẤT** | Thể thao quân sự | 2.5 | **3.4**  **Giỏi** | **Tốt** | Triết học Mác - Lênin | 2.5 | **2.6**  **Khá** |  | **2.94**  **Khá** | **Tốt** |
| Giáo dục chính trị | 3.7 | Phòng chống vũ khí hủy diệt | 3.0 |
| Kỹ thuật bắn súng bộ binh, lựu đạn | 3.5 | Chiến thuật trung đội bộ binh | 3.0 |
| Quân sự nước ngoài, chỉ huy tham mưu | 3.0 | Hỏa khí đi cùng | 2.0 |
| Điều lệnh | 3.5 | Bản đồ địa hình và công tác tham mưu + BTL | 2.5 |
| Hậu cần, công binh | 3.5 | Hình giải tích và đại số tuyến tính | 3.5 |
|  |  | Giải tích 1 | 2.0 |
| **NĂM**  **THỨ HAI** | Kinh tế chính trị Mác Lênin | 3.0 | **3.03**  **Khá** | **Tốt** | Logic học | 2.5 | **2.42**  **Trung bình khá** | **Tốt** | **2.7**  **Khá** | **Tốt** |
| Nhà nước và pháp luật | 3.0 | Tâm lý học quân sự | 3.0 |
| Vật lý đại cương 1 | 3.5 | Giáo dục học quân sự | 3.0 |
| Thí nghiệm vật lý đại cương 1 | 3.0 | Lịch sử và đường lối QS | 3.0 |
| Giải tích 2 | 2.5 | Thể thao quân sự 3 | 2.0 |
| Công nghệ thông tin | 3.5 | Vật lý đại cương 2 | 3.0 |
| Thể thao quân sự 2 | 2.0 | Thí nghiệm vật lý đại cương 2 | 3.0 |
|  |  | Kĩ thuật lập trình | 1.0 |
|  |  | Ngôn ngữ lập trình 1 | 2.0 |
|  |  | Lý thuyết xác suất thống kê | 3.5 |
|  |  | Toán chuyên đề | 1.5 |
| **NĂM THỨ BA** | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 3.0 | **3.11**  **Khá** | **Tốt** | Cơ sở dữ liệu | 2.5 | **2.73**  **Khá** | **Tốt** | **2.90**  **Khá** | **Tốt** |
| Lập trình hướng đối tượng | 3.0 | Thực tập cơ sở dữ liệu | 2.5 |
| Thực tập kỹ thuật lập trình | 3.0 | Đảm bảo và an toàn thông tin | 2.5 |
| Lý thuyết hệ điều hành | 3.0 | Tư tưởng Hồ chí Minh + Tiểu luận | 3.0 |
| Mạng máy tính | 3.7 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2.5 |
| Toán rời rạc | 3.0 | Dân tộc học và tôn giáo học | 2.5 |
| Đạo đức học quân sự | 3.0 | Công tác quản lý bộ đội | 2.5 |
| Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3.5 | Lập trình hợp ngữ | 2.5 |
|  |  | Ngôn ngữ lập trình 2 | 3.5 |
|  |  | Cấu trúc máy tính | 3.7 |

- Trình độ ngoại ngữ: A2- Tiếng Anh - Tổng số học phần còn nợ: 0

- Khen thưởng: Chiến sĩ tiên tiến năm học 2018-2019.

- Kỷ luật: Không

- Kết quả rèn luyện thể lực quý 4 năm 2021: Đạt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng … năm 2022 |
| **XÁC NHẬN CỦA**  **PHÒNG ĐÀO TẠO** | **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Thượng tá Lê Bá Khải** | **ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG**  **Thượng tá Cao Duy Tân** |