|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC  **KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN**  Số: 15/CNTĐ-KTC | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**GIẤY ĐỀ NGHỊ**

**V/v Công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ đối với SV cao đẳng liên thông**

***Kính gởi:* Hội đồng đào tạo liên thông năm 2017**

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp.

Căn cứ chương trình đào tạo bậc cao đẳng chính quy ngành kế toán khóa 2017 hiện hành tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức;

Căn cứ bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập của các sinh viên cao đẳng liên thông theo hình thức chính quy tuyển sinh năm 2017;

Căn cứ kết quả họp xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ của khoa.

Nay khoa Tài chính Kế toán đề nghị Hội đồng đào tạo liên thông năm 2017 xem xét, công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ của các sinh viên cao đẳng liên thông theo hình thức chính quy tuyển sinh năm 2017 với các môn học/học phần cụ thể như sau:

1. **Họ và tên sinh viên: Hứa Thị Vinh\_Mã số sinh viên: 17222KT0030**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 5.8 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 5.8 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 7.2 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 7.2 |  |
|  | Lý thuyết tiền tệ tín dụng | 3 | 6.4 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 6.4 |  |
|  | Lý thuyết hạch toán kế toán | 4 | 7.6 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 7.6 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 5 | 7.9 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 7.9 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 7.8 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 7.8 |  |
|  | Kiểm toán | 2 | 7.7 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 7.7 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 5.4 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 5.4 |  |
|  | Thuế và khai báo thuế | 3 | 7.7 | Thuế | CSC110300 | 2 | 7.7 |  |
|  | Kế toán quản trị | 3 | 7.7 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 7.7 |  |
|  | Làm kế toán bằng Excel | 2 | 6.4 | Ứng dụng Excel kế toán 2 | CNC110122 | 2 | 6.4 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 2 | 7.4 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 7.9 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 7.9 |
|  | Báo cáo tài chính | 2 | 6.0 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 6.0 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán | 5 | 9.0 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 9.0 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán | 5 | 9.0 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 9.0 |  |
|  | Anh văn căn bản 1 | 3 | 8.2 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 8.2 |  |
|  | Anh văn căn bản 2 | 2 | 9.5 | Anh văn 2 | NNC100020 | 2 | 9.5 |  |
|  | Chính trị | 5 | 8.1 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 8.1 |  |
|  | Thể dục 1 | 2 | 6.4 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 6.4 |  |
|  | Thể dục 2 | 1 | 8.8 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 8.8 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 8.7 | Tin học | DCC100191 | 3 | 8.7 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 8.4 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 8.4 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 8.4 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 8.4 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng - AN | 3 | 8.5 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 8.5 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Nguyễn Thị Ánh Tuyết\_ Mã số sinh viên: 17222KT0023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 7.1 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 7.1 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 7.0 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 7.0 |  |
|  | Lý thuyết tiền tệ tín dụng | 3 | 6.4 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 6.4 |  |
|  | Lý thuyết hạch toán kế toán | 4 | 5.2 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 5.2 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 5 | 6.5 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 6.5 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 5.9 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 5.9 |  |
|  | Kiểm toán | 2 | 6.0 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 6.0 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 5.0 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 5.0 |  |
|  | Thuế và khai báo thuế | 3 | 7.2 | Thuế | CSC110300 | 2 | 7.2 |  |
|  | Kế toán quản trị | 3 | 6.3 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 6.3 |  |
|  | Làm kế toán bằng Excel | 2 | 5.3 | Ứng dụng Excel kế toán 2 | CNC110122 | 2 | 5.3 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 2 | 5.0 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 7.6 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 7.6 |
|  | Báo cáo tài chính | 2 | 7.3 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 7.3 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán | 5 | 8.1 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 8.1 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán | 5 | 8.1 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 8.1 |  |
|  | Anh văn căn bản 1 | 3 | 5.7 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.7 |  |
|  | Anh văn căn bản 2 | 2 | 7.5 | Anh văn 2 | NNC100020 | 2 | 7.5 |  |
|  | Chính trị | 5 | 6.9 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 6.9 |  |
|  | Thể dục 1 | 2 | 7.0 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 7.0 |  |
|  | Thể dục 2 | 1 | 8.2 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 8.2 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 8.4 | Tin học | DCC100191 | 3 | 8.4 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 6.8 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 6.8 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 6.5 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 6.5 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng - AN | 3 | 7.2 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 7.2 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Nguyễn Thị Sang\_ Mã số sinh viên: 17222KT0052**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 6.8 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 6.8 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 5.3 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 5.3 |  |
|  | Lý thuyết tiền tệ tín dụng | 3 | 7.9 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 7.9 |  |
|  | Lý thuyết hạch toán kế toán | 4 | 5.7 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 5.7 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 5 | 5.8 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 5.8 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 5.4 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 5.4 |  |
|  | Kiểm toán | 2 | 7.5 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 7.5 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 5.4 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 5.4 |  |
|  | Thuế và khai báo thuế | 3 | 5.4 | Thuế | CSC110300 | 2 | 5.4 |  |
|  | Kế toán quản trị | 3 | 5.2 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 5.2 |  |
|  | Làm kế toán bằng Excel | 2 | 8.5 | Ứng dụng Excel kế toán 2 | CNC110122 | 2 | 8.5 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 2 | 5.9 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 6.8 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 6.8 |
|  | Báo cáo tài chính | 3 | 7.5 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 7.5 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 8.4 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 8.4 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 2 | 6.8 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 6.8 |  |
|  | Anh văn căn bản 1 | 3 | 5.7 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.7 |  |
|  | Anh văn căn bản 2 | 2 | 8.2 | Anh văn 2 | NNC100020 | 2 | 8.2 |  |
|  | Chính trị | 5 | 7.5 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 7.5 |  |
|  | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 8.2 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 8.2 |  |
|  | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 7.0 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 7.0 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 6.3 | Tin học | DCC100191 | 3 | 6.3 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 7.4 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 7.4 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 7.3 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.3 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng - AN | 3 | 6.8 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.8 |  |

1. **Họ và tên sinh viên: Phạm Thị Kim Uyên\_Mã số sinh viên: 17222KT0003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 6.2 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 6.2 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 5.5 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 5.5 |  |
|  | Lý thuyết tiền tệ tín dụng | 3 | 7.7 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 7.7 |  |
|  | Lý thuyết hạch toán kế toán | 4 | 5.1 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 5.1 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 5 | 5.1 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 5.1 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 6.0 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 6.0 |  |
|  | Kiểm toán | 2 | 6.2 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 6.2 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 6.2 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 6.2 |  |
|  | Thuế và khai báo thuế | 3 | 5.6 | Thuế | CSC110300 | 2 | 5.6 |  |
|  | Kế toán quản trị | 3 | 5.3 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 5.3 |  |
|  | Làm kế toán bằng Excel | 2 | 6.6 | Ứng dụng Excel kế toán 2 | CNC110122 | 2 | 6.6 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 2 | 5.7 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 8.5 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 8.5 |
|  | Báo cáo tài chính | 3 | 6.8 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 6.8 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 8.7 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 8.7 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 2 | 7.9 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 7.9 |  |
|  | Anh văn căn bản 1 | 3 | 8.8 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 8.8 |  |
|  | Anh văn căn bản 2 | 2 | 7.9 | Anh văn 2 | NNC100020 | 2 | 7.9 |  |
|  | Chính trị | 5 | 7.5 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 7.5 |  |
|  | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 6.7 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 6.7 |  |
|  | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 5.3 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 5.3 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 6.4 | Tin học | DCC100191 | 3 | 6.4 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 5.2 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 5.2 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 8.3 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 8.3 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng - AN | 3 | 6.5 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.5 |  |

1. **Họ và tên sinh viên: Lê Phương Lâm\_ Mã số sinh viên: 17222KT0040**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 8.3 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 8.3 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 8.9 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 8.9 |  |
|  | Lý thuyết tiền tệ tín dụng | 3 | 7.4 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 7.4 |  |
|  | Lý thuyết hạch toán kế toán | 4 | 5.6 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 5.6 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 5 | 6.6 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 6.6 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 6.2 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 6.2 |  |
|  | Kiểm toán | 2 | 6.9 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 6.9 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 8.2 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 8.2 |  |
|  | Thuế và khai báo thuế | 3 | 7.2 | Thuế | CSC110300 | 2 | 7.2 |  |
|  | Kế toán quản trị | 3 | 6.7 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 6.7 |  |
|  | Làm kế toán bằng Excel | 2 | 7.2 | Ứng dụng Excel kế toán 2 | CNC110122 | 2 | 7.2 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 2 | 5.9 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 6.9 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 6.9 |
|  | Báo cáo tài chính | 3 | 9.0 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 9.0 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 7.5 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 7.5 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 2 | 7.0 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 7.0 |  |
|  | Anh văn căn bản 1 | 3 | 5.7 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.7 |  |
|  | Anh văn căn bản 2 | 2 | 7.0 | Anh văn 2 | NNC100020 | 2 | 7.0 |  |
|  | Chính trị | 5 | 7.0 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 7.0 |  |
|  | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 8.5 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 8.5 |  |
|  | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 7.3 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 7.3 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 6.8 | Tin học | DCC100191 | 3 | 6.8 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 8.8 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 8.8 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 8.0 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 8.0 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng - AN | 3 | 6.9 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.9 |  |

1. **Họ và tên sinh viên: Đỗ Ngọc Thùy Linh\_ Mã số sinh viên 17222KT0048**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 7.6 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 7.6 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 9.4 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 9.4 |  |
|  | Tài chính tiền tệ | 3 | 6.3 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 6.3 |  |
|  | Nguyên lý kế toán | 4 | 6.5 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 6.5 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 4 | 7.4 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 7.4 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 8.7 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 8.7 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 9.0 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 9.0 |  |
|  | Thuế và khai báo thuế | 3 | 7.8 | Thuế | CSC110300 | 2 | 7.8 |  |
|  | Kế toán quản trị | 4 | 8.8 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 8.8 |  |
|  | Ứng dụng Excel kế toán | 3 | 9.6 | Ứng dụng Excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 9.6 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 3 | 8.4 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 8.4 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 7.4 |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 8.5 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 8.5 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 2 | 8.7 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 8.7 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 3 | 2 | 8.7 | Thực hành báo cáo tài chính và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 8.7 |  |
|  | Báo cáo tài chính | 2 | 9.3 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 9.3 |  |
|  | Anh văn 3 | 2 | 4.9 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 4.9 |  |
|  | Giáo dục chính trị | 5 | 7.1 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 7.1 |  |
|  | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 7.2 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 7.2 |  |
|  | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 6.8 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 6.8 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 8.3 | Tin học | DCC100191 | 3 | 8.3 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 8.8 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 8.8 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 7.5 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.5 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng – AN 1 | 3 | 5.7 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 5.9 |  |
| Giáo dục quốc phòng – AN 2 | 1 | 6.0 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Trần Thị Phương\_ Mã số sinh viên: 17222KT0033**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 7.8 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 7.8 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 10 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 10 |  |
|  | Tài chính tiền tệ | 3 | 7.2 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 7.2 |  |
|  | Nguyên lý kế toán | 4 | 8.7 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 8.7 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 4 | 7.8 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 7.8 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 9.6 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 9.6 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 8.9 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 8.9 |  |
|  | Thuế và khai báo thuế | 3 | 8.2 | Thuế | CSC110300 | 2 | 8.2 |  |
|  | Kế toán quản trị | 4 | 8.6 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 8.6 |  |
|  | Ứng dụng Excel kế toán | 3 | 8.9 | Ứng dụng Excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 8.9 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 3 | 6.9 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 7.1 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 7.1 |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 8.8 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 8.8 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 2 | 8.5 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 8.5 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 3 | 2 | 8.0 | Thực hành báo cáo tài chính và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 8.0 |  |
|  | Báo cáo tài chính | 2 | 9.2 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 9.2 |  |
|  | Anh văn 3 | 2 | 4.9 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 4.9 |  |
|  | Giáo dục chính trị | 5 | 7.3 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 7.3 |  |
|  | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 9.6 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 9.6 |  |
|  | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 9.5 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 9.5 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 6.9 | Tin học | DCC100191 | 3 | 6.9 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 8.2 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 8.2 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 8.2 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 8.2 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng – AN 1 | 3 | 6.5 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.8 |  |
| Giáo dục quốc phòng – AN 2 | 1 | 7.0 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Trần Quỳnh Như\_ Mã số sinh viên: 17222KT0005**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 8.8 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 8.8 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 8.7 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 8.7 |  |
|  | Tài chính tiền tệ | 3 | 7.2 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 7.2 |  |
|  | Nguyên lý kế toán | 4 | 8.5 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 8.5 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 4 | 7.9 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 7.9 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 8.6 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 8.6 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 9.4 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 9.4 |  |
|  | Thuế và khai báo thuế | 3 | 8.7 | Thuế | CSC110300 | 2 | 8.7 |  |
|  | Kế toán quản trị | 4 | 7.9 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 7.9 |  |
|  | Ứng dụng Excel kế toán | 3 | 9.6 | Ứng dụng Excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 9.6 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 3 | 8.3 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 9.1 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 9.1 |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 8.3 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 8.3 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 2 | 9.1 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 9.1 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 3 | 2 | 9.1 | Thực hành báo cáo tài chính và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 9.1 |  |
|  | Báo cáo tài chính | 2 | 6.9 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 6.9 |  |
|  | Anh văn 3 | 2 | 5.2 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.2 |  |
|  | Giáo dục chính trị | 5 | 6.5 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 6.5 |  |
|  | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 7.7 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 7.7 |  |
|  | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 7.0 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 7.0 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 7.6 | Tin học | DCC100191 | 3 | 7.6 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 7.8 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 7.8 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 7.7 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.7 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng – AN 1 | 3 | 7.2 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 7.5 |  |
| Giáo dục quốc phòng – AN 2 | 1 | 7.5 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Phạm Thị Ngọc Tài\_ Mã số sinh viên: 17622KT0049**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 7.3 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 7.3 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 9.4 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 9.4 |  |
|  | Tài chính tiền tệ | 3 | 6.6 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 6.6 |  |
|  | Nguyên lý kế toán | 4 | 8.8 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 8.8 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 4 | 7.7 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 7.7 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 9.5 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 9.5 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 9.0 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 9.0 |  |
|  | Thuế và khai báo thuế | 3 | 8.3 | Thuế | CSC110300 | 2 | 8.3 |  |
|  | Kế toán quản trị | 4 | 8.1 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 8.1 |  |
|  | Ứng dụng Excel kế toán | 3 | 9.8 | Ứng dụng Excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 9.8 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 3 | 7.6 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 7.8 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 7.8 |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 9.0 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 9.0 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 2 | 8.6 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 8.6 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 3 | 2 | 8.4 | Thực hành báo cáo tài chính và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 8.4 |  |
|  | Báo cáo tài chính | 2 | 9.6 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 9.6 |  |
|  | Anh văn 3 | 2 | 5.3 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.3 |  |
|  | Giáo dục chính trị | 5 | 7.7 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 7.7 |  |
|  | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 8.0 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 8.0 |  |
|  | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 8.0 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 8.0 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 9.0 | Tin học | DCC100191 | 3 | 9.0 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 8.8 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 8.8 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 7.0 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.0 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng – AN 1 | 3 | 6.7 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.9 |  |
| Giáo dục quốc phòng – AN 2 | 1 | 7.0 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Nguyễn Thị Cẩm Tú\_ Mã số sinh viên: 17622KT0043**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 8.8 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 8.8 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 10 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 10 |  |
|  | Tài chính tiền tệ | 3 | 8.8 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 8.8 |  |
|  | Nguyên lý kế toán | 4 | 8.6 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 8.6 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 4 | 7.8 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 7.8 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 9.2 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 9.2 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 8.3 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 8.3 |  |
|  | Thuế và khai báo thuế | 3 | 7.5 | Thuế | CSC110300 | 2 | 7.5 |  |
|  | Kế toán quản trị | 4 | 9.1 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 9.1 |  |
|  | Ứng dụng Excel kế toán | 3 | 9.3 | Ứng dụng Excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 9.3 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 3 | 7.5 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 9.2 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 9.2 |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 8.5 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 8.5 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 2 | 8.7 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 8.7 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 3 | 2 | 8.4 | Thực hành báo cáo tài chính và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 8.4 |  |
|  | Báo cáo tài chính | 2 | 8.1 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 8.1 |  |
|  | Anh văn 3 | 2 | 4.5 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 4.5 |  |
|  | Giáo dục chính trị | 5 | 7.7 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 7.7 |  |
|  | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 6.7 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 6.7 |  |
|  | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 6.7 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 6.7 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 8.8 | Tin học | DCC100191 | 3 | 8.8 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 8.4 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 8.4 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 7.5 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.5 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng – AN 1 | 3 | 8.0 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 7.6 |  |
| Giáo dục quốc phòng – AN 2 | 1 | 7.1 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Huỳnh Thị Hồng Đào\_Mã số sinh viên: 17622KT0045**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 7.3 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 7.3 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 7.6 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 7.6 |  |
|  | Tài chính tiền tệ | 3 | 7.8 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 7.8 |  |
|  | Nguyên lý kế toán | 4 | 7.7 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 7.7 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 4 | 6.5 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 6.5 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 7.8 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 7.8 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 8.5 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 8.5 |  |
|  | Thuế và khai báo thuế | 3 | 8.2 | Thuế | CSC110300 | 2 | 8.2 |  |
|  | Kế toán quản trị | 4 | 7.3 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 7.3 |  |
|  | Ứng dụng Excel kế toán | 3 | 8.3 | Ứng dụng Excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 8.3 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 3 | 6.7 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 7.1 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 7.1 |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 8.9 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 8.9 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 2 | 8.6 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 8.6 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 3 | 2 | 8.4 | Thực hành báo cáo tài chính và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 8.4 |  |
|  | Báo cáo tài chính | 2 | 7.0 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 7.0 |  |
|  | Anh văn 3 | 2 | 4.5 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 4.5 |  |
|  | Giáo dục chính trị | 5 | 6.3 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 6.3 |  |
|  | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 8.8 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 8.8 |  |
|  | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 8.8 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 8.8 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 8.3 | Tin học | DCC100191 | 3 | 8.3 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 8.6 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 8.6 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 7.5 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.5 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng – AN 1 | 3 | 6.5 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.6 |  |
| Giáo dục quốc phòng – AN 2 | 1 | 6.6 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Huỳnh Thị Kim Thoa\_ Mã số sinh viên: 17622KT0032**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 8.9 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 8.9 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 6.5 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 6.5 |  |
|  | Tài chính tiền tệ | 3 | 9.6 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 9.6 |  |
|  | Nguyên lý kế toán | 4 | 8.0 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 8.0 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 4 | 7.5 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 7.5 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 7.9 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 7.9 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 7.5 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 7.5 |  |
|  | Thuế | 2 | 8.4 | Thuế | CSC110300 | 2 | 8.4 |  |
|  | Kế toán quản trị | 4 | 9.1 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 9.1 |  |
|  | Ứng dụng Excel kế toán | 3 | 9.3 | Ứng dụng Excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 9.3 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 3 | 6.3 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 9.0 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 9.0 |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 8.9 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 8.9 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 2 | 8.5 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 8.5 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 3 | 2 | 7.5 | Thực hành báo cáo tài chính và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 7.5 |  |
|  | Báo cáo tài chính | 2 | 8.5 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 8.5 |  |
|  | Anh văn 3 | 2 | 5.7 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.7 |  |
|  | Giáo dục chính trị | 5 | 7.6 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 7.6 |  |
|  | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 7.2 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 7.2 |  |
|  | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 9.0 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 9.0 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 9.5 | Tin học | DCC100191 | 3 | 9.5 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 8.9 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 8.9 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 7.0 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.0 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng – AN 1B | 2 | 8.3 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 8.3 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Tô Võ Bích Hằng\_Mã số sinh viên: 17622KT0036**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 8.8 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 8.8 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 5.9 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 5.9 |  |
|  | Tài chính tiền tệ | 3 | 8.0 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 8.0 |  |
|  | Nguyên lý kế toán | 4 | 9.7 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 9.7 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 4 | 7.6 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 7.6 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 7.6 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 7.6 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 6.8 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 6.8 |  |
|  | Thuế | 2 | 8.6 | Thuế | CSC110300 | 2 | 8.6 |  |
|  | Kế toán quản trị | 4 | 8.5 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 8.5 |  |
|  | Ứng dụng Excel kế toán | 3 | 8.0 | Ứng dụng Excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 8.0 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 3 | 6.5 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 8.5 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 8.5 |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 9.1 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 9.1 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 2 | 8.5 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 8.5 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 3 | 2 | 8.0 | Thực hành báo cáo tài chính và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 8.0 |  |
|  | Báo cáo tài chính | 2 | 6.7 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 6.7 |  |
|  | Anh văn 3 | 2 | 5.1 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.1 |  |
|  | Giáo dục chính trị | 5 | 8.2 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 8.2 |  |
|  | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 6.8 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 6.8 |  |
|  | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 8.3 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 8.3 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 8.2 | Tin học | DCC100191 | 3 | 8.2 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 7.2 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 7.2 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 8.3 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 8.3 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng – AN 1B | 2 | 6.8 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.8 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Nguyễn Văn Đức\_ Mã số sinh viên: 17222KT0027**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 7.6 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 7.6 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 8.2 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 8.2 |  |
|  | Tài chính tiền tệ | 3 | 7.7 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 7.7 |  |
|  | Nguyên lý kế toán | 4 | 8.3 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 8.3 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 4 | 7.9 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 7.9 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 7.6 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 7.6 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 6.9 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 6.9 |  |
|  | Thuế | 2 | 8.4 | Thuế | CSC110300 | 2 | 8.4 |  |
|  | Kế toán quản trị | 4 | 7.4 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 7.4 |  |
|  | Ứng dụng Excel kế toán | 3 | 8.3 | Ứng dụng Excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 8.3 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 3 | 7.0 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 8.0 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 8.0 |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 8.4 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 8.4 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 2 | 7.5 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 7.5 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 3 | 2 | 6.5 | Thực hành báo cáo tài chính và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 6.5 |  |
|  | Báo cáo tài chính | 2 | 9.1 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 9.1 |  |
|  | Anh văn 3 | 2 | 5.1 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.1 |  |
|  | Giáo dục chính trị | 5 | 7.5 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 7.5 |  |
|  | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 9.1 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 9.1 |  |
|  | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 9.0 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 9.0 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 8.9 | Tin học | DCC100191 | 3 | 8.9 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 8.5 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 8.5 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 8.8 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 8.8 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng – AN 1B | 2 | 8.4 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 8.4 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Nghiêm Phùng Như Quỳnh\_ Mã số sinh viên: 17622KT0039**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 7.1 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 7.1 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 6.6 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 6.6 |  |
|  | Tài chính tiền tệ | 3 | 7.7 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 7.7 |  |
|  | Nguyên lý kế toán | 4 | 6.9 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 6.9 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 4 | 6.8 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 6.8 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 7.9 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 7.9 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 6.5 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 6.5 |  |
|  | Thuế | 2 | 7.4 | Thuế | CSC110300 | 2 | 7.4 |  |
|  | Kế toán quản trị | 4 | 7.3 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 7.3 |  |
|  | Ứng dụng Excel kế toán | 3 | 7.8 | Ứng dụng Excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 7.8 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 3 | 7.0 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 9.0 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 9.0 |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 8.2 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 8.2 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 2 | 8.0 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 8.0 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 3 | 2 | 7.0 | Thực hành báo cáo tài chính và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 7.0 |  |
|  | Báo cáo tài chính | 2 | 7.2 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 7.2 |  |
|  | Anh văn 3 | 2 | 5.7 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.7 |  |
|  | Giáo dục chính trị | 5 | 8.0 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 8.0 |  |
|  | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 6.7 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 6.7 |  |
|  | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 8.2 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 8.2 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 7.9 | Tin học | DCC100191 | 3 | 7.9 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 8.5 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 8.5 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 8.3 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 8.3 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng – AN 1B | 2 | 7.1 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 7.1 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Võ Thị Thanh Tùng\_ Mã số sinh viên: 17222KT0050**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 8.3 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 8.3 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 7.3 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 7.3 |  |
|  | Tài chính tiền tệ | 3 | 7.8 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 7.8 |  |
|  | Nguyên lý kế toán | 4 | 9.1 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 9.1 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 4 | 6.0 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 6.0 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 8.0 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 8.0 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 6.8 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 6.8 |  |
|  | Thuế | 2 | 8.6 | Thuế | CSC110300 | 2 | 8.6 |  |
|  | Kế toán quản trị | 4 | 7.2 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 7.2 |  |
|  | Ứng dụng Excel kế toán | 3 | 8.0 | Ứng dụng Excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 8.0 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 3 | 6.8 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 7.5 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 7.5 |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 8.3 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 8.3 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 2 | 8.0 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 8.0 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 3 | 2 | 7.0 | Thực hành báo cáo tài chính và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 7.0 |  |
|  | Báo cáo tài chính | 2 | 7.8 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 7.8 |  |
|  | Anh văn 3 | 2 | 4.1 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 4.1 |  |
|  | Giáo dục chính trị | 5 | 8.0 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 8.0 |  |
|  | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 8.2 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 8.2 |  |
|  | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 9.0 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 9.0 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 8.0 | Tin học | DCC100191 | 3 | 8.0 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 8.8 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 8.8 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 8.3 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 8.3 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng – AN 1B | 2 | 7.8 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 7.8 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Nguyễn Thị Tuyết Hạnh\_ Mã số sinh viên: 17622KT0021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 9.4 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 9.4 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 9.6 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 9.6 |  |
|  | Tài chính tiền tệ | 3 | 7.9 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 7.9 |  |
|  | Nguyên lý kế toán | 4 | 7.5 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 7.5 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 4 | 6.9 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 6.9 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 9.0 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 9.0 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 9.3 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 9.3 |  |
|  | Thuế và khai báo thuế | 3 | 9.2 | Thuế | CSC110300 | 2 | 9.2 |  |
|  | Kế toán quản trị | 4 | 9.3 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 9.3 |  |
|  | Ứng dụng Excel kế toán | 3 | 9.0 | Ứng dụng Excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 9.0 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 3 | 7.2 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 9.2 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 9.2 |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 8.5 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 8.5 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 2 | 7.8 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 7.8 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 3 | 2 | 8.1 | Thực hành báo cáo tài chính và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 8.1 |  |
|  | Báo cáo tài chính | 2 | 7.2 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 7.2 |  |
|  | Anh văn 3 | 2 | 4.7 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 4.7 |  |
|  | Giáo dục chính trị | 5 | 8.3 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 8.3 |  |
|  | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 7.3 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 7.3 |  |
|  | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 7.1 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 7.1 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 9.2 | Tin học | DCC100191 | 3 | 9.2 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 9.4 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 9.4 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 7.5 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.5 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng – AN 1 | 3 | 8.4 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 7.9 |  |
| Giáo dục quốc phòng – AN 2 | 1 | 7.3 |  |

**18. Họ và tên sinh viên : Kiều Thị Miền\_Mã số sinh viên: 17222KT0046**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |
|  | Thống kê kinh tế | 3 | 7.0 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 7.0 |  |
|  | Nguyên lý kế toán | 3 | 5.0 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 5.0 |  |
|  | Marketing căn bản | 3 | 8.0 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 8.0 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 6 | 6.0 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 6.0 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 6 | 6.0 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 6.0 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp |  | 6.0 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 6.0 |  |
|  | Thuế | 3 | 5.0 | Thuế | CSC110300 | 2 | 5.0 |  |
|  | Kiểm toán | 3 | 7.0 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 7.0 |  |
|  | Tin học ứng dụng Excel kế toán | 4 | 8.0 | Ứng dụng Excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 8.0 |  |
|  | Chứng từ sổ sách và khai báo thuế | 4 | 8.0 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 8.0 |  |
| Thực hành báo cáo tài chính và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 8.0 |  |
|  | Kế toán tài chính 3 | 3 | 7.0 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 7.0 |  |
|  | Tín dụng ngân hàng | 3 | 5.0 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | CSC110110 | 2 | 5.0 |  |
|  | Triết học Mác - Lênin | 3 | 6.0 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 5.5 |  |
| Kinh tế chính trị | 3 | 5.0 |  |
|  | Tin học văn phòng 1 | 3 | 5.0 | Tin học | DCC100191 | 3 | 5.0 |  |
|  | Anh văn căn bản 1 | 3 | 5.0 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.0 |  |
|  | Anh văn căn bản 2 | 3 | 8.0 | Anh văn 2 | NNC100020 | 2 | 8.0 |  |

**19.Họ và tên sinh viên : Đỗ Thị Bình\_Mã số sinh viên: 17622KT0055**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |  |
|  | Kinh tế vi mô | 3 | 6.8 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 6.8 |  |
|  | Lý thuyết thống kê | 2 | 9.3 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 9.3 |  |
|  | Tài chính tiền tệ | 3 | 8.4 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 8.4 |  |
|  | Nguyên lý kế toán | 4 | 9.1 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 9.1 |  |
|  | Kế toán tài chính 1 | 4 | 9.4 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 9.4 |  |
|  | Kế toán tài chính 2 | 4 | 9.8 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 9.8 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 8.8 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 8.8 |  |
|  | Thuế | 2 | 9.1 | Thuế | CSC110300 | 2 | 9.1 |  |
|  | Kế toán quản trị | 4 | 7.9 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 7.9 |  |
|  | Ứng dụng Excel kế toán | 3 | 8.0 | Ứng dụng Excel kế toán 2 | CNC110122 | 3 | 8.0 |  |
|  | Phần mềm kế toán 1 | 3 | 8.5 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110050 | 3 | 8.5  8.5 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 8.5 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 10 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 10 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 2 | 9.5 | Luân chuyển các phần hành kế toán | CNK110040 | 2 | 9.5 |  |
|  | Thực hành nghiệp vụ kế toán 3 | 2 | 9.0 | Thực hành báo cáo tài chính và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 9.0 |  |
|  | Báo cáo tài chính | 2 | 8.7 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 8.7 |  |
|  | Anh văn 3 | 2 | 5.5 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.5 |  |
|  | Giáo dục chính trị | 5 | 8.9 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 8.9 |  |
|  | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 9.5 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 9.5 |  |
|  | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 9.0 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 9.0 |  |
|  | Tin học căn bản | 3 | 8.2 | Tin học | DCC100191 | 3 | 8.2 |  |
|  | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 7.9 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 7.9 |  |
|  | Pháp luật | 2 | 8.3 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 8.3 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng – AN 1B | 2 | 8.2 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 8.2 |  |
|  | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 2 | 5.3 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | CSC110110 | 2 | 5.3 |  |

**20.Họ và tên sinh viên : Trần Thị Kim Thanh\_ Mã số sinh viên: 17222KT0056**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |  |
| 1. | Kinh tế vi mô | 60 | 6 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 6 |  |
|  | Thống kê doanh nghiệp sản xuất | 90 | 5.3 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 5.3 |  |
|  | Lý thuyết tài chính | 70 | 6.5 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 6.5 |  |
|  | Lý thuyết hạch toán kế toán | 75 | 6.5 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 6.5 |  |
|  | Anh văn | 120 | 6.5 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 6.5 |  |
| Anh văn 2 | NNC100020 | 3 | 6.5 |  |
|  | Chính trị | 90 | 6.5 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 6.5 |  |
|  | Giáo dục thể chất | 60 | 7.0 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 7.0 |  |
|  | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 7.0 |  |
|  | Tin học căn bản | 60 | 6.9 | Tin học | DCC100191 | 3 | 6.9 |  |
|  | Giáo dục pháp luật | 30 | 8.4 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 8.4 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng | 75 | 7 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 7 |  |
|  | Kiểm toán | 30 | 5.0 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 5.0 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 120 | 5.7 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 5.7 |  |
|  | Kế toán tài chính (1) | 150 | 5.5 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 5.5 |  |
|  | Kế toán tài chính (2) | 150 | 6.6 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 6.6 |  |
|  | Tin học kế toán | 180 | 5.2 | Ứng dụng Excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 5.2 |  |

21. **Họ và tên sinh viên : Phạm Thị Tuyết Mai\_ Mã số sinh viên: 17222KT0054**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN TRONG BẢNG ĐIỂM CỦA SV** | | | **MÔN HỌC/HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG** | | | | **Ghi chú** |
| **Môn học/học phần** | **Số TC/ĐVHT** | **Điểm** | **Môn học/học phần** | **Mã Môn học/học phần** | **Số tín chỉ** | **Điểm** |  |
|  | Thống kê kinh tế | 3 | 5.0 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 5.0 |  |
|  | Tín dụng | 3 | 5.0 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 5.0 |  |
|  | Kế toán đại cương | 3 | 5.0 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 5.0 |  |
|  | Kế toán sản xuất | 6 | 6.0 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 6.0 |  |
|  | Kế toán thương mại | 4 | 6.0 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 6.0 |  |
|  | Tài chính doanh nghiệp | 5 | 6.0 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 6.0 |  |
|  | Thuế | 2 | 7.0 | Thuế | CSC110300 | 2 | 7.0 |  |
|  | Kế toán quản trị | 4 | 6.0 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 6.0 |  |
|  | Ứng dụng Excel | 4 | 5.0 | Ứng dụng Excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 5.0 |  |
|  | Sổ sách chứng từ kế toán | 3 | 5.0 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 5.0 |  |
|  | Anh văn 1 | 4 | 6.0 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 6.0 |  |
|  | Anh văn 1 | 4 | 7.0 | Anh văn 2 | NNC100020 | 3 | 7.0 |  |
|  | Chính trị | 6 | 5.0 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 5.0 |  |
|  | Giáo dục thể chất | 4 | 7.0 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 7.0 |  |
| Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 7.0 |  |
|  | Nhập môn tin học | 4 | 7.0 | Tin học | DCC100191 | 3 | 7.0 |  |
|  | Nghiệp vụ văn phòng | 2 | 7.0 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 7.0 |  |
|  | Pháp luật đại cương | 2 | 8.0 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 8.0 |  |
|  | Giáo dục quốc phòng | 5 | 7.0 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 7.0 |  |
|  | Kiểm toán | 2 | 6.0 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 6.0 |  |
|  | Quản trị tài chính | 2 | 7.0 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 7.0 |  |

(Đính kèm Giấy đề nghị là bản sao Bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập của các SV có tên trong danh sách)

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018*

**TRƯỞNG KHOA**

**Võ Ngọc Bảo**