Bảng điểm :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÃ MÔN HỌC | TÊN MÔN HỌC | SỐ TÍN CHỈ | ĐIỂM THÀNH PHẦN | ĐIỂM THI | ĐIỂM TỔNG KẾT |
| CO1005 | Nhập môn điện toán | 3 | KT:9.25 BTL:7.9 TN:7.32 | 7.5 | 8.0 |
| CO1007 | Cấutrúc rời rạc cho KHMT | 4 | KT:4 BTL:8.5 | 6.63 | 6.0 |
| CO1011 | Kỹ thuật lập trình | 4 | BTL:8.75 TN:8.75 | 7.00 | 8.00 |
| CO1009 | Hệ thống số | 4 | KT:5.00 BT:6.50 BTL:7.50 TN:8.00 | 4.00 | 5.00 |
| CO2005 | Lập trình hướng đốitượng | 4 | KT:4.50 TN:8.00 | 4.00 | 5.50 |
| CO2007 | Kiến trúc máy tính | 4 | KT:5.00 BTL:9.00 TN:7.00 | 6.00 | 7.00 |
| CO2013 | Hệ cơ sở dữ liệu | 4 | BTL:7.00 TN:6.00 | 3.50 | 5.00 |
| CO2017 | Hệ điều hành | 3 | BT:3.50 BTL:8.00 TN:5.00 | 4.50 | 5.50 |
| CO2011 | Mô hình hóa toán học | 3 | KT:7.00 BTL:9.00 | 7.50 | 7.50 |
| CO3001 | Công nghệ phần mềm | 3 | BT:7.80 BTL:7.80 | 4.50 | 6.00 |
| CO3003 | Mạng máy tính | 4 | BTL:7.00 TN:6.00 | 5.00 | 5.50 |
| CO3069 | Mật mã và an ninh mạng | 3 | BTL:7.30 TN:7.60 | 6.20 | 7.00 |
| CO3061 | Nhập môn trítuệ nhân tạo | 3 | BTL:8.50 | 4.00 | 5.00 |
| CO3055 | Thực tập công nghệ pm | 2 | BTL:9.00 TN:9.00 | 9.00 | 9.00 |
| CO3031 | Phân tích và thiết kế gt | 3 | KT:1.75 | 7.25 | 5.00 |
| CO3067 | Tính toán song song | 3 | BTL:8.00 TN:5.75 | 5.45 | 6.50 |
| CO3025 | Phân tích và thiết kế ht | 4 | KT:7.50 | 5.00 | 6.00 |
| CO3027 | Thương mại điện tử | 3 | BTL:9.00 | 4.50 | 7.00 |