DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 2018

ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP

(Đính kèm Quyết định số 27 / QĐ-CNTĐ-TDN, ngày 23 tháng 04 năm 2019 về việc công nhận

giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ của sinh viên cao đẳng liên thông khóa 2018)

1. **KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH**
2. **Họ và tên sinh viên : Trần Ngọc Thu Hiền Mã số sinh viên : 18222QT0031**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục thể chất | 1 | 7.2 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 7.2 |  |
| 2 | Giáo dục quốc phòng | 2 | 6.0 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.0 |  |
| 3 | Pháp luật kinh tế | 2 | 6.8 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 6.8 |  |
| Pháp luật | 1 |  |
| 4 | Ngoại ngữ | 3 | 9.2 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 9.2 |  |
| 5 | Soạn thảo văn bản | 2 | 6.4 | Soạn thảo văn bản | DCC100160 | 2 | 6.4 |  |
| 6 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 8.8 | Kinh tế vĩ mô | CSC100220 | 2 | 8.8 |  |
| 7 | Quản trị học | 3 | 6.0 | Quản trị học | CSK104030 | 3 | 6.0 |  |
| 8 | Nguyên lý thống kê | 3 | 3.8 | Lý thuyết thống kê | CSC103020 | 2 | 8.2 |  |
| 9 | Quản trị tiêu thụ bán hàng | 3 | 7.6 | Quản lý bán hàng | CSC104312 | 2 | 7.6 |  |
| 10 | Anh văn chuyên ngành | 3 | 8.4 | Anh văn chuyên ngành | NNC104020 | 2 | 8.4 |  |
| 11 | Quản trị sản xuất kinh doanh | 5 | 6.0 | Quản trị sản xuất | CNC104091 | 3 | 6.0 |  |
| 12 | Tin học văn phòng | 3 | 5.9 | Tin học | DCC100191 | 3 | 5.9 |  |
| 13 | Kinh tế vi mô | 3 | 8.5 | Kinh tế vi mô | CSK104020 | 3 | 8.5 |  |
| 14 | Quản trị doanh nghiệp | 4 | 5.6 | Quản trị doanh nghiệp | TNK104040 | 2 | 5.6 |  |
| 15 | Thực hành nghề nghiệp | 11 | 8.0 | Thực tập nghiệp vụ kinh doanh | CNC104140 | 3 | 8.0 |  |
| 16 | Thực tập tốt nghiệp | 17 | 8.0 | Thực tập doanh nghiệp | TNK104030 | 3 | 8.0 |  |
| 17 | Quản trị nhân lực | 3 | 5.8 | Quản trị nhân lực | CNC104210 | 3 | 5.8 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Huỳnh Thị Huyền Linh Mã số sinh viên : 18222QT0035**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục thể chất | 1 | 8.4 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 8.4 |  |
| 2 | Giáo dục quốc phòng | 2 | 6.0 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.0 |  |
| 3 | Pháp luật kinh tế | 2 | 5.5 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 5.5 |  |
| Pháp luật | 1 |  |
| 4 | Ngoại ngữ | 3 | 5.3 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.3 |  |
| 5 | Soạn thảo văn bản | 2 | 5.6 | Soạn thảo văn bản | DCC100160 | 2 | 5.6 |  |
| 6 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 5.6 | Kinh tế vĩ mô | CSC100220 | 2 | 5.6 |  |
| 7 | Quản trị học | 3 | 5.4 | Quản trị học | CSK104030 | 3 | 5.4 |  |
| 8 | Nguyên lý thống kê | 3 | 6.8 | Lý thuyết thống kê | CSC103020 | 2 | 6.8 |  |
| 9 | Quản trị tiêu thụ bán hàng | 3 | 6.3 | Quản lý bán hàng | CSC104312 | 2 | 6.3 |  |
| 10 | Anh văn chuyên ngành | 3 | 5.2 | Anh văn chuyên ngành | NNC104020 | 2 | 5.2 |  |
| 11 | Quản trị sản xuất kinh doanh | 5 | 6.0 | Quản trị sản xuất | CNC104091 | 3 | 6.0 |  |
| 12 | Tin học văn phòng | 3 | 5.9 | Tin học | DCC100191 | 3 | 8.0 |  |
| 13 | Kinh tế vi mô | 3 | 8.5 | Kinh tế vi mô | CSK104020 | 3 | 5.9 |  |
| 14 | Quản trị doanh nghiệp | 4 | 5.7 | Quản trị doanh nghiệp | TNK104040 | 2 | 5.7 |  |
| 15 | Thực hành nghề nghiệp | 11 | 6.8 | Thực tập nghiệp vụ kinh doanh | CNC104140 | 3 | 6.8 |  |
| 16 | Thực tập tốt nghiệp | 17 | 6.8 | Thực tập doanh nghiệp | TNK104030 | 3 | 6.8 |  |
| 17 | Quản trị nhân lực | 3 | 5.8 | Quản trị nhân lực | CNC104210 | 3 | 5.8 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Thân Thị Như Mai Mã số sinh viên : 18222QT0026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục thể chất | 1 | 8.4 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 8.4 |  |
| 2 | Giáo dục quốc phòng | 2 | 6.0 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.0 |  |
| 3 | Pháp luật kinh tế | 2 | 7.1 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.1 |  |
| Pháp luật | 1 |  |
| 4 | Ngoại ngữ | 3 | 5.9 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.9 |  |
| 5 | Soạn thảo văn bản | 2 | 5.3 | Soạn thảo văn bản | DCC100160 | 2 | 5.3 |  |
| 6 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 6.1 | Kinh tế vĩ mô | CSC100220 | 2 | 6.1 |  |
| 7 | Quản trị học | 3 | 6.0 | Quản trị học | CSK104030 | 3 | 6.0 |  |
| 8 | Nguyên lý thống kê | 3 | 7.3 | Lý thuyết thống kê | CSC103020 | 2 | 7.3 |  |
| 9 | Quản trị tiêu thụ bán hàng | 3 | 5.2 | Quản lý bán hàng | CSC104312 | 2 | 5.2 |  |
| 10 | Anh văn chuyên ngành | 3 | 7.4 | Anh văn chuyên ngành | NNC104020 | 2 | 7.4 |  |
| 11 | Quản trị sản xuất Kinh doanh | 5 | 5.6 | Quản trị sản xuất | CNC104091 | 3 | 5.6 |  |
| 12 | Tin học văn phòng | 3 | 5.8 | Tin học | DCC100191 | 3 | 5.8 |  |
| 13 | Kinh tế vi mô | 3 | 6.6 | Kinh tế vi mô | CSK104020 | 3 | 6.6 |  |
| 14 | Quản trị doanh nghiệp | 4 | 5.7 | Quản trị doanh nghiệp | TNK104040 | 2 | 5.7 |  |
| 15 | Thực hành nghề nghiệp | 11 | 6.8 | Thực tập nghiệp vụ kinh doanh | CNC104140 | 3 | 6.8 |  |
| 16 | Thực tập tốt nghiệp | 17 | 6.8 | Thực tập doanh nghiệp | TNK104030 | 3 | 6.8 |  |
| 17 | Quản trị nhân lực | 3 | 5.8 | Quản trị nhân lực | CNC104210 | 3 | 5.8 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Nguyễn Minh Thành Mã số sinh viên : 18222QT0025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục thể chất | 1 | 6.8 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 6.8 |  |
| 2 | Giáo dục quốc phòng | 2 | 5.0 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 5.0 |  |
| 3 | Pháp luật kinh tế | 2 | 6.9 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 6.9 |  |
| Pháp luật | 1 |  |
| 4 | Ngoại ngữ | 3 | 8.8 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 8.8 |  |
| 5 | Soạn thảo văn bản | 2 | 5.9 | Soạn thảo văn bản | DCC100160 | 2 | 5.9 |  |
| 6 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 9.0 | Kinh tế vĩ mô | CSC100220 | 2 | 9.0 |  |
| 7 | Quản trị học | 3 | 5.4 | Quản trị học | CSK104030 | 3 | 5.4 |  |
| 8 | Nguyên lý thống kê | 3 | 7.1 | Lý thuyết thống kê | CSC103020 | 2 | 7.1 |  |
| 9 | Quản trị tiêu thụ bán hàng | 3 | 6.7 | Quản lý bán hàng | CSC104312 | 2 | 6.7 |  |
| 10 | Anh văn chuyên ngành | 3 | 5.8 | Anh văn chuyên ngành | NNC104020 | 2 | 5.8 |  |
| 11 | Quản trị sản xuất kinh doanh | 5 | 5.9 | Quản trị sản xuất | CNC104091 | 3 | 5.9 |  |
| 12 | Tin học văn phòng | 3 | 8.3 | Tin học | DCC100191 | 3 | 8.3 |  |
| 13 | Kinh tế vi mô | 3 | 8.0 | Kinh tế vi mô | CSK104020 | 3 | 8.0 |  |
| 14 | Quản trị doanh nghiệp | 4 | 5.6 | Quản trị doanh nghiệp | TNK104040 | 2 | 5.6 |  |
| 15 | Thực hành nghề nghiệp | 11 | 6.5 | Thực tập nghiệp vụ kinh doanh | CNC104140 | 3 | 6.5 |  |
| 16 | Thực tập tốt nghiệp | 17 | 6.5 | Thực tập doanh nghiệp | TNK104030 | 3 | 6.5 |  |
| 17 | Quản trị nhân lực | 3 | 5.8 | Quản trị nhân lực | CNC104210 | 3 | 5.8 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Nguyễn Thị Phương Thảo Mã số sinh viên : 18222QT0034**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục thể chất | 1 | 8.0 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 8.0 |  |
| 2 | Giáo dục quốc phòng | 2 | 7.0 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 7.0 |  |
| 3 | Pháp luật kinh tế | 2 | 8.0 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 8.0 |  |
| Pháp luật | 1 |  |
| 4 | Ngoại ngữ | 3 | 8.2 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 8.2 |  |
| 5 | Soạn thảo văn bản | 2 | 7.0 | Soạn thảo văn bản | DCC100160 | 2 | 7.0 |  |
| 6 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 6.9 | Kinh tế vĩ mô | CSC100220 | 2 | 6.9 |  |
| 7 | Quản trị học | 3 | 6.4 | Quản trị học | CSK104030 | 3 | 6.4 |  |
| 8 | Nguyên lý thống kê | 3 | 7.4 | Lý thuyết thống kê | CSC103020 | 2 | 7.4 |  |
| 9 | Quản trị tiêu thụ bán hàng | 3 | 6.6 | Quản lý bán hàng | CSC104312 | 2 | 6.6 |  |
| 10 | Anh văn chuyên ngành | 3 | 7.8 | Anh văn chuyên ngành | NNC104020 | 2 | 7.8 |  |
| 11 | Quản trị sản xuất kinh doanh | 5 | 6.3 | Quản trị sản xuất | CNC104091 | 3 | 6.3 |  |
| 12 | Tin học văn phòng | 3 | 7.0 | Tin học | DCC100191 | 3 | 7.0 |  |
| 13 | Kinh tế vi mô | 3 | 8.6 | Kinh tế vi mô | CSK104020 | 3 | 8.6 |  |
| 14 | Quản trị doanh nghiệp | 4 | 6.2 | Quản trị doanh nghiệp | TNK104040 | 2 | 6.2 |  |
| 15 | Thực hành nghề nghiệp | 11 | 8.0 | Thực tập nghiệp vụ kinh doanh | CNC104140 | 3 | 8.0 |  |
| 16 | Thực tập tốt nghiệp | 17 | 8.0 | Thực tập doanh nghiệp | TNK104030 | 3 | 8.0 |  |
| 17 | Quản trị nhân lực | 3 | 6.4 | Quản trị nhân lực | CNC104210 | 3 | 6.4 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Vũ Ngọc Minh Thư Mã số sinh viên : 18222QT0028**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục thể chất | 1 | 8.4 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 8.4 |  |
| 2 | Giáo dục quốc phòng | 2 | 6.0 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.0 |  |
| 3 | Pháp luật kinh tế | 2 | 6.7 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 6.7 |  |
| Pháp luật | 1 |  |
| 4 | Ngoại ngữ | 3 | 7.4 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 7.4 |  |
| 5 | Soạn thảo văn bản | 2 | 5.0 | Soạn thảo văn bản | DCC100160 | 2 | 5.0 |  |
| 6 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 5.5 | Kinh tế vĩ mô | CSC100220 | 2 | 5.5 |  |
| 7 | Quản trị học | 3 | 5.8 | Quản trị học | CSK104030 | 3 | 5.8 |  |
| 8 | Nguyên lý thống kê | 3 | 5.5 | Lý thuyết thống kê | CSC103020 | 2 | 5.5 |  |
| 9 | Quản trị tiêu thụ bán hàng | 3 | 5.3 | Quản lý bán hàng | CSC104312 | 2 | 5.3 |  |
| 10 | Anh văn chuyên ngành | 3 | 6.6 | Anh văn chuyên ngành | NNC104020 | 2 | 6.6 |  |
| 11 | Quản trị sản xuất kinh doanh | 5 | 5.6 | Quản trị sản xuất | CNC104091 | 3 | 5.6 |  |
| 12 | Tin học văn phòng | 3 | 5.9 | Tin học | DCC100191 | 3 | 5.9 |  |
| 13 | Kinh tế vi mô | 3 | 6.6 | Kinh tế vi mô | CSK104020 | 3 | 6.6 |  |
| 14 | Quản trị doanh nghiệp | 4 | 6.0 | Quản trị doanh nghiệp | TNK104040 | 2 | 6.0 |  |
| 15 | Thực hành nghề nghiệp | 11 | 6.5 | Thực tập nghiệp vụ kinh doanh | CNC104140 | 3 | 6.5 |  |
| 16 | Thực tập tốt nghiệp | 17 | 6.5 | Thực tập doanh nghiệp | TNK104030 | 3 | 6.5 |  |
| 17 | Quản trị nhân lực | 3 | 6.0 | Quản trị nhân lực | CNC104210 | 3 | 6.0 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Nguyễn Ngọc Hoàng Thy Mã số sinh viên : 18222QT0027**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục thể chất | 1 | 8.4 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 8.4 |  |
| 2 | Giáo dục quốc phòng | 2 | 7.0 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 7.0 |  |
| 3 | Pháp luật kinh tế | 2 | 6.8 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 6.8 |  |
| Pháp luật | 1 |  |
| 4 | Ngoại ngữ | 3 | 7.2 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 7.2 |  |
| 5 | Soạn thảo văn bản | 2 | 5.6 | Soạn thảo văn bản | DCC100160 | 2 | 5.6 |  |
| 6 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 5.7 | Kinh tế vĩ mô | CSC100220 | 2 | 5.7 |  |
| 7 | Quản trị học | 3 | 5.8 | Quản trị học | CSK104030 | 3 | 5.8 |  |
| 8 | Nguyên lý thống kê | 3 | 6.7 | Lý thuyết thống kê | CSC103020 | 2 | 6.7 |  |
| 9 | Quản trị tiêu thụ bán hàng | 3 | 5.2 | Quản lý bán hàng | CSC104312 | 2 | 5.2 |  |
| 10 | Anh văn chuyên ngành | 3 | 6.0 | Anh văn chuyên ngành | NNC104020 | 2 | 6.0 |  |
| 11 | Quản trị sản xuất kinh doanh | 5 | 5.2 | Quản trị sản xuất | CNC104091 | 3 | 5.2 |  |
| 12 | Tin học văn phòng | 3 | 6.4 | Tin học | DCC100191 | 3 | 6.4 |  |
| 13 | Kinh tế vi mô | 3 | 5.9 | Kinh tế vi mô | CSK104020 | 3 | 5.9 |  |
| 14 | Quản trị doanh nghiệp | 4 | 5.0 | Quản trị doanh nghiệp | TNK104040 | 2 | 5.0 |  |
| 15 | Thực hành nghề nghiệp | 11 | 6.8 | Thực tập nghiệp vụ kinh doanh | CNC104140 | 3 | 6.8 |  |
| 16 | Thực tập tốt nghiệp | 17 | 6.8 | Thực tập doanh nghiệp | TNK104030 | 3 | 6.8 |  |
| 17 | Quản trị nhân lực | 3 | 5.8 | Quản trị nhân lực | CNC104210 | 3 | 5.8 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Mã số sinh viên : 18222QT0029**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục thể chất | 1 | 7.6 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 7.6 |  |
| 2 | Giáo dục quốc phòng | 2 | 5.0 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 5.0 |  |
| 3 | Pháp luật kinh tế | 2 | 5.9 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 5.9 |  |
| Pháp luật | 1 |  |
| 4 | Ngoại ngữ | 3 | 5.9 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.9 |  |
| 5 | Soạn thảo văn bản | 2 | 6.1 | Soạn thảo văn bản | DCC100160 | 2 | 6.1 |  |
| 6 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 5.2 | Kinh tế vĩ mô | CSC100220 | 2 | 5.2 |  |
| 7 | Quản trị học | 3 | 6.4 | Quản trị học | CSK104030 | 3 | 6.4 |  |
| 8 | Nguyên lý thống kê | 3 | 5.9 | Lý thuyết thống kê | CSC103020 | 2 | 5.9 |  |
| 9 | Quản trị tiêu thụ bán hàng | 3 | 5.2 | Quản lý bán hàng | CSC104312 | 2 | 5.2 |  |
| 10 | Anh văn chuyên ngành | 3 | 5.4 | Anh văn chuyên ngành | NNC104020 | 2 | 5.4 |  |
| 11 | Quản trị sản xuất kinh doanh | 5 | 5.7 | Quản trị sản xuất | CNC104091 | 3 | 5.7 |  |
| 12 | Tin học văn phòng | 3 | 7.5 | Tin học | DCC100191 | 3 | 7.5 |  |
| 13 | Kinh tế vi mô | 3 | 5.2 | Kinh tế vi mô | CSK104020 | 3 | 5.2 |  |
| 14 | Quản trị doanh nghiệp | 4 | 5.0 | Quản trị doanh nghiệp | TNK104040 | 2 | 5.0 |  |
| 15 | Thực hành nghề nghiệp | 11 | 8.0 | Thực tập nghiệp vụ kinh doanh | CNC104140 | 3 | 8.0 |  |
| 16 | Thực tập tốt nghiệp | 17 | 8.0 | Thực tập doanh nghiệp | TNK104030 | 3 | 8.0 |  |
| 17 | Quản trị nhân lực | 3 | 5.4 | Quản trị nhân lực | CNC104210 | 3 | 5.4 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Huỳnh Mai Bảo Yến Mã số sinh viên : 18222QT0030**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục thể chất | 1 | 5.0 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 5.0 |  |
| 2 | Giáo dục quốc phòng | 2 | 5.0 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 5.0 |  |
| 3 | Pháp luật kinh tế | 2 | 5.2 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 5.2 |  |
| Pháp luật | 1 |  |
| 4 | Ngoại ngữ | 3 | 8.2 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 8.2 |  |
| 5 | Soạn thảo văn bản | 2 | 5.7 | Soạn thảo văn bản | DCC100160 | 2 | 5.7 |  |
| 6 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 5.0 | Kinh tế vĩ mô | CSC100220 | 2 | 5.0 |  |
| 7 | Quản trị học | 3 | 6.0 | Quản trị học | CSK104030 | 3 | 6.0 |  |
| 8 | Nguyên lý thống kê | 3 | 5.1 | Lý thuyết thống kê | CSC103020 | 2 | 5.1 |  |
| 9 | Quản trị tiêu thụ bán hàng | 3 | 6.4 | Quản lý bán hàng | CSC104312 | 2 | 6.4 |  |
| 10 | Anh văn chuyên ngành | 3 | 6.8 | Anh văn chuyên ngành | NNC104020 | 2 | 6.8 |  |
| 11 | Quản trị sản xuất kinh doanh | 5 | 6.5 | Quản trị sản xuất | CNC104091 | 3 | 6.5 |  |
| 12 | Tin học văn phòng | 3 | 7.1 | Tin học | DCC100191 | 3 | 7.1 |  |
| 13 | Kinh tế vi mô | 3 | 6.5 | Kinh tế vi mô | CSK104020 | 3 | 6.5 |  |
| 14 | Quản trị doanh nghiệp | 4 | 5.5 | Quản trị doanh nghiệp | TNK104040 | 2 | 5.5 |  |
| 15 | Thực hành nghề nghiệp | 11 | 5.3 | Thực tập nghiệp vụ kinh doanh | CNC104140 | 3 | 5.3 |  |
| 16 | Thực tập tốt nghiệp | 17 | 5.3 | Thực tập doanh nghiệp | TNK104030 | 3 | 5.3 |  |
| 17 | Quản trị nhân lực | 3 | 5.6 | Quản trị nhân lực | CNC104210 | 3 | 5.6 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Bùi Thị Kim Ngân Mã số sinh viên : 18222QT0009**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục chính trị | 5 | 5.4 | Chính trị 1 | DCC100131 | 3 | 5.4 |  |
|  |  | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 5.4 |  |
| 2 | Pháp luật | 2 | 6.2 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 6.2 |  |
| 3 | Giáo dục thể chất | 2 | 5.3 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 5.3 |  |
| Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 |  |  |
| 4 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 | 2 | 6.3 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.3 |  |
| 5 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 | 2 | 6.3 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 | DCC100053 | 2 | 6.3 |  |
| 6 | Tin học | 4 | 7.9 | Tin học | DCC100191 | 3 | 7.9 |  |
| 7 | Tiếng Anh 1 | 3 | 5.4 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.4 |  |
| 8 | Tiếng Anh 2 | 3 | 5.3 | Anh văn 2 | NNC100020 | 3 | 5.3 |  |
| 9 | Soạn thảo văn bản | 3 | 7.0 | Soạn thảo văn bản | DCC100160 | 2 | 7.0 |  |
| 10 | Kinh tế vi mô | 3 | 6.0 | Kinh tế vi mô | CSK104020 | 3 | 6.0 |  |
| 11 | Marketing căn bản | 3 | 8.6 | Marketing căn bản | CSC104230 | 3 | 8.6 |  |
| 12 | Quản trị học | 3 | 7.0 | Quản trị học | CSK104030 | 3 | 7.0 |  |
| 13 | Nguyên Lý thống kê | 3 | 8.0 | Lý thuyết thống kê | CSC103020 | 2 | 8.0 |  |
| 14 | Kỹ năng bán hàng | 4 | 7.7 | Quản lý bán hàng | CSC104312 | 2 | 7.7 |  |
| 15 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 | 7.1 | Phân tích hoạt động kinh tế | CNC104260 | 3 | 7.1 |  |
| 16 | Quản trị sản xuất | 3 | 8.0 | Quản trị sản xuất | CNC104091 | 3 | 8.0 |  |
| 17 | Quản trị chất lượng | 3 | 7.1 | Quản trị chất lượng | CNC104121 | 3 | 7.1 |  |
| 18 | Quản trị nhân sự | 3 | 7.1 | Quản trị nguồn nhân lực | CNC104210 | 3 | 7.1 |  |
| 19 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 8.0 | Quản trị doanh nghiệp | TNK104040 | 2 | 8.0 |  |
| 20 | Thực tập cơ bản | 4 | 7.0 | Thực tập nghiệp vụ kinh doanh | CNC104140 | 3 | 7.0 |  |
| 21 | Thực tập tốt nghiệp | 14 | 7.0 | Thực tập doanh nghiệp | TNK104030 | 3 | 7.0 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Nguyễn Thị Mỹ Lệ Mã số sinh viên : 18222QT0049**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục chính trị | 5 | 6.5 | Chính trị 1 | DCC100131 | 3 | 6.5 |  |
|  |  | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 |  |  |
| 2 | Pháp luật | 2 | 7.5 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.5 |  |
| 3 | Giáo dục thể chất | 2 | 8 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 8.0 |  |
| Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 |  |
| 4 | Giáo dục quốc phòng và An ninh | 4 | 9 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 9.0 |  |
| Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 | DCC100053 | 2 |  |
| 5 | Tin học | 3 | 8.1 | Tin học | DCC100191 | 3 | 8.1 |  |
| 6 | Tiếng Anh 1 | 3 | 9.5 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 9.5 |  |
| 7 | Tiếng Anh 2 | 3 | 9.7 | Anh văn 2 | NNC100020 | 3 | 9.7 |  |
| 8 | Soạn thảo văn bản | 3 | 8.5 | Soạn thảo văn bản | DCC100160 | 2 | 8.5 |  |
| 9 | Kinh tế vi mô | 3 | 8.3 | Kinh tế vi mô | CSK104020 | 3 | 8.3 |  |
| 10 | Marketing căn bản | 3 | 8.8 | Marketing căn bản | CSC104230 | 3 | 8.8 |  |
| 11 | Quản trị học | 3 | 7.0 | Quản trị học | CSK104030 | 3 | 7.0 |  |
| 12 | Nguyên Lý thống kê | 3 | 6.6 | Lý thuyết thống kê | CSC103020 | 2 | 6.6 |  |
| 13 | Kỹ năng bán hàng | 4 | 8.6 | Quản lý bán hàng | CSC104312 | 2 | 8.6 |  |
| 14 | Phân tích hoạt động kinh tế | 3 | 7.1 | Phân tích hoạt động kinh tế | CNC104260 | 3 | 7.1 |  |
| 15 | Quản trị sản xuất | 3 | 7.9 | Quản trị sản xuất | CNC104091 | 3 | 7.9 |  |
| 16 | Quản trị chất lượng | 3 | 8.0 | Quản trị chất lượng | CNC104121 | 3 | 8.0 |  |
| 17 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | 7.7 | Quản trị nguồn nhân lực | CNC104210 | 3 | 7.7 |  |
| 18 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 8.0 | Quản trị doanh nghiệp | TNK104040 | 2 | 8.0 |  |
| 19 | Thực tập cơ bản | 4 | 7.0 | Thực tập nghiệp vụ kinh doanh | CNC104140 | 3 | 7.0 |  |
| 20 | Thực tập tốt nghiệp | 14 | 7.0 | Thực tập doanh nghiệp | TNK104030 | 3 | 7.0 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Trần Thúy Kiều Mã số sinh viên : 18222QT0040**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Chính trị | 5 | 7.0 | Chính trị 1 | DCC100131 | 3 | 7.0 |  |
|  |  | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 |  |  |
| 2 | Pháp luật đại cương | 3 | 6.0 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 6.0 |  |
| 3 | Giáo dục thể chất | 2 | 8.0 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 8.0 |  |
| Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 |  |
| 4 | Giáo dục quốc phòng | 4 | 7.0 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 7.0 |  |
| Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 | DCC100053 | 2 |  |
| 5 | Tin học đại cương | 4 | 5.0 | Tin học | DCC100191 | 3 | 5.0 |  |
| 6 | Anh văn CB1 | 4 | 8.0 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 8.0 |  |
| 7 | Anh văn CB2 | 4 | 5.0 | Anh văn 2 | NNC100020 | 3 | 5.0 |  |
| 8 | Soạn thảo văn bản | 4 | 6.0 | Soạn thảo văn bản | DCC100160 | 2 | 6.0 |  |
| 9 | Marketing căn bản | 4 | 5.0 | Marketing căn bản | CSC104230 | 3 | 5.0 |  |
| 11 | Thống kê kinh doanh | 3 | 5.0 | Lý thuyết thống kê | CSC103020 | 2 | 5.0 |  |
| 12 | Kỹ năng bán hàng | 4 | 7.0 | Quản lý bán hàng | CSC104312 | 2 | 7.0 |  |
| 13 | Anh văn thương mại | 4 | 8.0 | Anh văn chuyên ngành | NNC104020 | 2 | 8.0 |  |
| 14 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 | 5.0 | Phân tích hoạt động kinh tế | CNC104260 | 3 | 5.0 |  |
| 15 | Quản trị sản xuất | 4 | 6.0 | Quản trị sản xuất | CNC104091 | 3 | 6.0 |  |
| 16 | Quản trị nhân sự | 3 | 5.0 | Quản trị nguồn nhân lực | CNC104210 | 3 | 5.0 |  |
| 18 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 7.0 | Quản trị doanh nghiệp | TNK104040 | 2 | 7.0 |  |
| 19 | Thực tập chuyên môn | 3 | 7.0 | Thực tập nghiệp vụ kinh doanh | CNC104140 | 3 | 7.0 |  |
| 20 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 6.4 | Kinh tế vĩ mô | CSC100220 | 2 | 6.4 |  |
| 21 | Tâm lý kinh doanh | 2 | 6.5 | Tâm lý học QTKD | CNC104160 | 3 | 6.5 |  |

1. **Họ và tên sinh viên : Phan Thị Diễm Mã số sinh viên : 18222QT0024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Chính trị 1 | 3 | 5.3 | Chính trị 1 | DCC100131 | 3 | 5.3 |  |
| 2 | Chính trị 2 | 3 | 6.2 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 6.2 |  |
| 3 | Pháp luật | 2 | 5.5 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 5.5 |  |
| 4 | Tin học đại cương | 4 | 10.0 | Tin học | DCC100191 | 3 | 10.0 |  |
| 5 | Tiếng Anh HP1 | 4 | 5.4 | Anh văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.4 |  |
| 6 | Tiếng Anh HP2 | 4 | 10.0 | Anh văn 2 | NNC100020 | 3 | 10.0 |  |
| 7 | Soạn thảo văn bản | 2 | 5.0 | Soạn thảo văn bản | DCC100160 | 2 | 5.0 |  |
| 8 | Kinh tế vi mô | 4 | 5.3 | Kinh tế vi mô | CSK104020 | 3 | 5.3 |  |
| 9 | Marketing căn bản | 3 | 6.4 | Marketing căn bản | CSC104230 | 3 | 6.4 |  |
| 10 | Nguyên lý thống kê | 2 | 6.0 | Lý thuyết thống kê | CSC103020 | 2 | 6.0 |  |
| 11 | Kinh tế quốc tế | 3 | 5.5 | Kinh tế quốc tế | CSC110051 | 2 | 5.5 |  |
| 12 | Kỹ thuât nghiệp vụ ngoại thương | 4 | 5.6 | Quản trị xuất nhập khẩu | CNC104220 | 3 | 5.6 |  |
| 13 | Báo cáo thực tập | 5 | 9.0 | Thực tập doanh nghiệp | TNK104030 | 3 | 9.0 |  |

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

1. **KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN**

1. Họ và tên sinh viên: **Trần Thị Thúy An** ; Mã số sinh viên: **18222KT0043**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục chính trị | 5 | 6.9 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 6.9 |  |
| 2 | Pháp luật | 2 | 6.0 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 6.0 |  |
| 3 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 7.2 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 7.2 |  |
| 4 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 6.2 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 6.2 |  |
| 5 | GDQP – AN (LT) | 2 | 6.5 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.5 |  |
| 6 | Tin học | 3 | 7.2 | Tin học | DCC100191 | 3 | 7.2 |  |
| 7 | Tiếng anh 1 | 3 | 5.9 | Anh Văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.9 |  |
| 8 | Tiếng anh 2 | 3 | 5.0 | Anh Văn 2 | NNC100020 | 3 | 5.0 |  |
| 9 | Kinh tế vi mô | 3 | 5.5 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 5.5 |  |
| 10 | Lý thuyế t tài chính tiền tệ | 3 | 7.7 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 7.7 |  |
| 11 | Nguyên lý thống kê | 2 | 8.1 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 8.1 |  |
| 12 | Nguyên lý kế toán | 3 | 6.1 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 6.1 |  |
| 13 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | 7.0 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 7.0 |  |
| 14 | Thuế | 3 | 5.8 | Thuế | CSK110050 | 2 | 5.8 |  |
| 15 | Kế toán sản xuất tính giá thành | 3 | 5.9 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 6.9 |  |
| Kế toán ngân hàng | 3 | 7.8 |
| 16 | Kế toán thương mại dịch vụ | 2 | 5.7 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 5.6 |  |
| Kế toán tiêu thụ và XĐKQ kinh doanh | 2 | 5.4 |
| 17 | Sổ sách chứng từ kế toán | 2 | 7.8 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 7.8 |  |
| 18 | Kiểm toán | 2 | 5.5 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 5.5 |  |

2. Họ và tên sinh viên: **Nguyễn Long Chiến** ; Mã số sinh viên: **18222KT0037**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Chính trị | 5 | 7.7 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 7.7 |  |
| 2 | Pháp luật | 2 | 7.4 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.4 |  |
| 3 | Thể dục 1 | 2 | 7.3 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 7.3 |  |
| 4 | Thể dục 2 | 1 | 6.9 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 6.9 |  |
| 5 | Giáo dục QP - An ninh | 3 | 6.2 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.2 |  |
| 6 | Tin học căn bản | 3 | 7.4 | Tin học | DCC100191 | 3 | 7.4 |  |
| 7 | Anh văn căn bản 1 | 3 | 5.1 | Anh Văn 1B | NNK100031 | 3 | 6.7 |  |
| Anh văn căn bản 2 | 2 | 8.3 |
| 8 | Kinh tế vi mô | 3 | 6.8 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 6.8 |  |
| 9 | Lý thuyết tài chính | 3 | 7.0 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 7.0 |  |
| 10 | Lý thuyết thống kê | 2 | 6.9 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 6.9 |  |
| 11 | Lý thuyết hạch toán kế toán | 4 | 6.2 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 6.2 |  |
| 12 | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 7.5 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 7.5 |  |
| 13 | Thuế và khai báo thuế | 3 | 6.7 | Thuế | CSK110050 | 2 | 6.7 |  |
| 14 | Kế toán tài chính 1 | 5 | 7.6 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 7.6 |  |
| 15 | Kế toán tài chính 2 | 4 | 7.6 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 7.6 |  |
| 16 | Báo cáo tài chính | 2 | 8.5 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 8.5 |  |
| 17 | Kế toán quản trị | 3 | 8.2 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 8.2 |  |
| 18 | Làm kê toán bằng excel | 2 | 9.0 | Ứng dụng excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 9.2 |  |
| Xử lý bảng tính 2 | 2 | 9.3 |
| 19 | Phần mềm kế toán 1 | 2 | 6.9 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110240 | 4 | 7.0 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 7.0 |
| 20 | Thực hành nghiệp vụ kế toán | 5 | 9.0 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 9.0 |  |
| 21 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 9.0 |  |
| 22 | Kiểm toán | 2 | 7.7 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 7.7 |  |

3. Họ và tên sinh viên: **Nguyễn Lê Quốc Cường** ; Mã số sinh viên: **18222KT0041**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục chính trị | 5 | 6.7 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 6.7 |  |
| 2 | Pháp luật | 2 | 7.7 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.7 |  |
| 3 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 8.0 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 8.0 |  |
| 4 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 6.2 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 6.2 |  |
| 5 | Giáo dục QP - An ninh | 3 | 8.0 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 8.0 |  |
| 6 | Tin học căn bản | 3 | 7.2 | Tin học | DCC100191 | 3 | 7.2 |  |
| 7 | Anh văn căn bản 1 | 3 | 6.5 | Anh Văn 1B | NNK100031 | 3 | 6.1 |  |
| Anh văn căn bản 2 | 2 | 5.6 |
| 8 | Kinh tế vi mô | 3 | 6.2 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 6.2 |  |
| 9 | Lý thuyết tài chính | 3 | 7.2 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 7.2 |  |
| 10 | Lý thuyết thống kê | 2 | 6.5 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 6.5 |  |
| 11 | Nguyên lý kế toán | 4 | 8.0 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 8.0 |  |
| 12 | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 5.0 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 5.0 |  |
| 13 | Thuế và khai báo thuế | 3 | 8.5 | Thuế | CSK110050 | 2 | 8.5 |  |
| 14 | Kế toán tài chính 1 | 5 | 7.0 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 7.0 |  |
| 15 | Kế toán tài chính 2 | 4 | 7.4 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 7.4 |  |
| 16 | Báo cáo tài chính | 3 | 5.7 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 5.7 |  |
| 17 | Kế toán quản trị | 3 | 6.6 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 6.6 |  |
| 18 | Làm kế toán bằng excel | 3 | 7.4 | Ứng dụng excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 7.4 |  |
| 19 | Phần mềm kế toán 1 | 2 | 6.3 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110240 | 4 | 7.0 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 7.7 |
| 20 | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 7.1 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 7.1 |  |
| 21 | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 3 | 8.5 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 8.5 |  |
| 22 | Kiểm toán | 2 | 6.6 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 6.6 |  |

4. Họ và tên sinh viên: **Trần Thị Hiền** ; Mã số sinh viên: **18222KT0008**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục chính trị | 5 | 7.0 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 7.0 |  |
| 2 | Pháp luật | 2 | 5.8 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 5.8 |  |
| 3 | Giáo dục thể chất | 2 | 6.0 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 6.0 |  |
| 4 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 6.0 |  |
| 5 | GDQP - AN | 3 | 6.0 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.0 |  |
| 6 | Tin học | 3 | 7.5 | Tin học | DCC100191 | 3 | 7.5 |  |
| 7 | Tiếng anh | 6 | 8.7 | Anh Văn 1B | NNK100031 | 3 | 8.7 |  |
| 8 | Anh Văn 2 | NNC100020 | 3 | 8.7 |  |
| 9 | Kinh tế vi mô | 3 | 9.5 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 9.5 |  |
| 10 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 | 7.3 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 7.3 |  |
| 11 | Lý thuyết thống kê | 3 | 8.5 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 8.5 |  |
| 12 | Nguyên lý kế toán | 3 | 9.5 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 9.5 |  |
| 13 | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 8.5 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 8.5 |  |
| 14 | Thuế và khai báo thuế | 2 | 7.5 | Thuế | CSK110050 | 2 | 7.5 |  |
| 15 | Kế toán tài chính 1 | 5 | 9.0 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 9.0 |  |
| 16 | Kế toán tài chính 2 | 4 | 9.2 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 9.2 |  |
| 17 | Kế toán excel | 3 | 8.0 | Ứng dụng excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 8.0 |  |
| 18 | Sổ sách và báo cáo kế toán | 2 | 8.5 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 8.5 |  |
| 19 | Kiểm toán | 2 | 8.0 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 8.0 |  |

5. Họ và tên sinh viên: **Võ Thị Thanh Hoa** ; Mã số sinh viên: **18222KT0048**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Chính trị | 5 | 6.8 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 6.8 |  |
| 2 | Pháp luật | 2 | 7.4 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.4 |  |
| 3 | Thể dục 1 | 2 | 8.2 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 8.2 |  |
| 4 | Giáo dục quốc phòng 1 | 3 | 7.7 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 7.7 |  |
| 5 | Tin học căn bản | 3 | 6.7 | Tin học | DCC100191 | 3 | 6.7 |  |
| 6 | Anh văn 1 | 4 | 7.5 | Anh Văn 1B | NNK100031 | 3 | 7.4 |  |
| Anh văn 2 | 4 | 7.3 |
| 7 | Kinh tế vi mô | 3 | 6.8 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 6.8 |  |
| 8 | Lý thuyết tài chính | 3 | 6.5 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 6.5 |  |
| 9 | Lý thuyết thống kê | 2 | 9.9 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 9.9 |  |
| 10 | Lý thuyết hạch toán kế toán | 4 | 5.0 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 5.0 |  |
| 11 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 3 | 6.4 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 6.4 |  |
| 12 | Tài chính doanh nghiệp 2 | 3 | 7.2 | Tài chính doanh nghiệp 2 | CSC110152 | 2 | 7.2 |  |
| 13 | Thuế và khai báo thuế | 2 | 5.7 | Thuế | CSK110050 | 2 | 5.7 |  |
| 14 | Kế toán tài chính 1 | 5 | 6.6 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 6.6 |  |
| 15 | Kế toán tài chính 2 | 4 | 6.7 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 6.7 |  |
| 16 | Báo cáo tài chính | 3 | 7.5 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 7.5 |  |
| 17 | Kế toán quản trị | 3 | 7.2 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 7.2 |  |
| 18 | Làm kế toán bằng excel | 2 | 9.0 | Ứng dụng excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 8.9 |  |
| Xử lý bảng tính 1 | 3 | 8.7 |
| 19 | Ghi sổ kế toán 1 | 1 | 7.9 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 8.0 |  |
| Ghi sổ kế toán 2 | 1 | 8.0 |
| 20 | Kiểm toán | 2 | 5.9 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 5.9 |  |

6. Họ và tên sinh viên: **Bùi Thị Hồng** ; Mã số sinh viên: **18222KT0022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục chính trị | 5 | 6.9 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 6.9 |  |
| 2 | Pháp luật | 2 | 7.0 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.0 |  |
| 3 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 7.9 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 7.9 |  |
| 4 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 7.4 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 7.4 |  |
| 5 | Giáo dục QP - An ninh | 3 | 6.1 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.1 |  |
| 6 | Tin học căn bản | 3 | 7.0 | Tin học | DCC100191 | 3 | 7.0 |  |
| 7 | Anh văn căn bản 1 | 3 | 5.9 | Anh Văn 1B | NNK100031 | 3 | 6.5 |  |
| Anh văn căn bản 2 | 2 | 7.1 |
| 8 | Kinh tế vi mô | 3 | 5.8 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 5.8 |  |
| 9 | Lý thuyết tài chính | 3 | 5.2 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 5.2 |  |
| 10 | Lý thuyết thống kê | 2 | 7.5 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 7.5 |  |
| 11 | Nguyên lý kế toán | 4 | 6.0 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 6.0 |  |
| 12 | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 6.0 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 6.0 |  |
| 13 | Thuế và khai báo thuế | 3 | 5.1 | Thuế | CSK110050 | 2 | 5.1 |  |
| 14 | Kế toán tài chính 1 | 5 | 5.7 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 5.7 |  |
| 15 | Kế toán tài chính 2 | 4 | 7.0 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 7.0 |  |
| 16 | Báo cáo tài chính | 3 | 5.9 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 5.9 |  |
| 17 | Kế toán quản trị | 3 | 5.0 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 5.0 |  |
| 18 | Làm kế toán bằng excel | 3 | 5.5 | Ứng dụng excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 5.5 |  |
| 19 | Phần mềm kế toán 1 | 2 | 6.7 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110240 | 4 | 7.6 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 8.4 |
| 20 | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 7.5 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 7.5 |  |
| 21 | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 3 | 7.5 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 7.5 |  |
| 22 | Kiểm toán | 2 | 5.9 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 5.9 |  |

7. Họ và tên sinh viên: **Phan Thanh Hồng** ; Mã số sinh viên: **18222KT0046**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục chính trị | 5 | 7.2 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 7.2 |  |
| 2 | Pháp luật | 2 | 7.0 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.0 |  |
| 3 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 7.4 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 7.4 |  |
| 4 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 7.3 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 7.3 |  |
| 5 | Giáo dục QP - An ninh | 3 | 7.3 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 7.3 |  |
| 6 | Tin học căn bản | 3 | 7.2 | Tin học | DCC100191 | 3 | 7.2 |  |
| 7 | Anh văn căn bản 1 | 3 | 8.0 | Anh Văn 1B | NNK100031 | 3 | 7.3 |  |
| Anh văn căn bản 2 | 2 | 6.5 |
| 8 | Kinh tế vi mô | 3 | 6.0 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 6.0 |  |
| 9 | Lý thuyết tài chính | 3 | 5.5 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 5.5 |  |
| 10 | Lý thuyết thống kê | 2 | 6.7 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 6.7 |  |
| 11 | Nguyên lý kế toán | 4 | 7.2 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 7.2 |  |
| 12 | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 6.9 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 6.9 |  |
| 13 | Thuế và khai báo thuế | 3 | 7.9 | Thuế | CSK110050 | 2 | 7.9 |  |
| 14 | Kế toán tài chính 1 | 5 | 5.7 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 5.7 |  |
| 15 | Kế toán tài chính 2 | 4 | 6.2 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 6.2 |  |
| 16 | Báo cáo tài chính | 3 | 6.3 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 6.3 |  |
| 17 | Kế toán quản trị | 3 | 7.4 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 7.4 |  |
| 18 | Làm kế toán bằng excel | 3 | 6.0 | Ứng dụng excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 6.0 |  |
| 19 | Phần mềm kế toán 1 | 2 | 7.2 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110240 | 4 | 7.5 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 7.7 |
| 20 | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 6.7 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 6.7 |  |
| 21 | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 3 | 7.9 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 7.9 |  |
| 22 | Kiểm toán | 2 | 6.2 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 6.2 |  |

8. Họ và tên sinh viên: **Lê Thị Thu Huyền** ; Mã số sinh viên: **18222KT0007**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục chính trị | 5 | 6.4 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 6.4 |  |
| 2 | Pháp luật | 2 | 6.5 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 6.5 |  |
| 3 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 6.8 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 6.8 |  |
| 4 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 7.8 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 7.8 |  |
| 5 | Giáo dục QP - An ninh | 3 | 7.8 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 7.8 |  |
| 6 | Tin học căn bản | 3 | 9.2 | Tin học | DCC100191 | 3 | 9.2 |  |
| 7 | Anh văn căn bản 1 | 3 | 5.7 | Anh Văn 1B | NNK100031 | 3 | 6.0 |  |
| Anh văn căn bản 2 | 2 | 6.3 |
| 8 | Kinh tế vi mô | 3 | 6.2 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 6.2 |  |
| 9 | Lý thuyết tài chính | 3 | 6.5 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 6.5 |  |
| 10 | Lý thuyết thống kê | 2 | 7.2 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 7.2 |  |
| 11 | Nguyên lý kế toán | 4 | 7.6 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 7.6 |  |
| 12 | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 6.6 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 6.6 |  |
| 13 | Thuế và khai báo thuế | 3 | 7.1 | Thuế | CSK110050 | 2 | 7.1 |  |
| 14 | Kế toán tài chính 1 | 5 | 6.7 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 6.7 |  |
| 15 | Kế toán tài chính 2 | 4 | 7.9 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 7.9 |  |
| 16 | Báo cáo tài chính | 3 | 7.3 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 7.3 |  |
| 17 | Kế toán quản trị | 3 | 9.1 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 9.1 |  |
| 18 | Làm kế toán bằng excel | 3 | 8.5 | Ứng dụng excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 8.5 |  |
| 19 | Phần mềm kế toán 1 | 2 | 8.0 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110240 | 4 | 7.9 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 7.8 |
| 20 | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 7.1 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 7.1 |  |
| 21 | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 3 | 7.4 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 7.4 |  |
| 22 | Kiểm toán | 2 | 6.5 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 6.5 |  |

9. Họ và tên sinh viên: **Mai Văn Hùng** ; Mã số sinh viên: **18222KT0036**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Chính trị | 5 | 7.0 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 7.0 |  |
| 2 | Pháp luật | 2 | 6.4 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 6.4 |  |
| 3 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 7.0 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 7.0 |  |
| 4 | Thể dục 2 | 1 | 7.0 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 7.0 |  |
| 5 | Giáo dục QP - An ninh | 3 | 7.2 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 7.2 |  |
| 6 | Tin học căn bản | 3 | 9.5 | Tin học | DCC100191 | 3 | 9.5 |  |
| 7 | Anh Văn căn bản 1 | 3 | 6.7 | Anh Văn 1B | NNK100031 | 3 | 6.6 |  |
| Anh Văn căn bản 2 | 2 | 6.5 |  |
| 8 | Kinh tế vi mô | 3 | 8.0 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 8.0 |  |
| 9 | Lý thuyết tiền tệ tín dụng | 3 | 7.4 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 7.4 |  |
| 10 | Thống kê doanh nghiệp | 3 | 6.6 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 6.6 |  |
| 11 | Lý thuyết hạch toán kế toán | 4 | 8.4 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 8.4 |  |
| 12 | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 8.0 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 8.0 |  |
| 13 | Thuế và khai báo thuế | 3 | 9.0 | Thuế | CSK110050 | 2 | 9.0 |  |
| 14 | Kế toán sản xuất | 5 | 6.5 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 6.5 |  |
| 15 | Kế toán thương mại | 4 | 8.2 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 8.2 |  |
| 16 | Báo cáo tài chính | 3 | 8.5 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 8.5 |  |
| 17 | Kế toán quản trị | 3 | 8.7 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 8.7 |  |
| 18 | Làm kế toán bằng excel | 2 | 5.3 | Ứng dụng excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 6.4 |  |
| Xử lý bảng tính (excel 2) | 2 | 7.5 |
| 19 | Thực hành ghi sổ kế toán | 2 | 7.3 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 7.3 |  |
| 20 | Kiểm toán | 2 | 7.4 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 7.4 |  |

10. Họ và tên sinh viên: **Lê Thị Loan** ; Mã số sinh viên: **18222KT0023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục chính trị | 5 | 7.9 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 7.9 |  |
| 2 | Pháp luật | 2 | 7.5 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.5 |  |
| 3 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 8.2 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 8.2 |  |
| 4 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 7.9 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 7.9 |  |
| 5 | Giáo dục QP - An ninh | 3 | 8.8 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 8.8 |  |
| 6 | Tin học căn bản | 3 | 7.9 | Tin học | DCC100191 | 3 | 7.9 |  |
| 7 | Anh văn căn bản 1 | 3 | 8.7 | Anh Văn 1B | NNK100031 | 3 | 8.4 |  |
| Anh văn căn bản 2 | 2 | 8.0 |
| 8 | Kinh tế vi mô | 3 | 7.9 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 7.9 |  |
| 9 | Lý thuyết tài chính | 3 | 7.0 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 7.0 |  |
| 10 | Lý thuyết thống kê | 2 | 7.9 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 7.9 |  |
| 11 | Nguyên lý kế toán | 4 | 8.5 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 8.5 |  |
| 12 | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 6.9 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 6.9 |  |
| 13 | Thuế và khai báo thuế | 3 | 7.5 | Thuế | CSK110050 | 2 | 7.5 |  |
| 14 | Kế toán tài chính 1 | 5 | 9.1 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 9.1 |  |
| 15 | Kế toán tài chính 2 | 4 | 8.7 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 8.7 |  |
| 16 | Báo cáo tài chính | 3 | 9.1 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 9.1 |  |
| 17 | Kế toán quản trị | 3 | 10 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 10 |  |
| 18 | Làm kế toán bằng excel | 2 | 8.0 | Ứng dụng excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 7.8 |  |
| Xử lý bảng tính 2 | 2 | 7.6 |
| 19 | Phần mềm kế toán 1 | 2 | 8.7 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110240 | 4 | 8.0 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 7.2 |
| 20 | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 8.2 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 8.2 |  |
| 21 | Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 | 3 | 9.0 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 9.0 |  |
| 22 | Kiểm toán | 2 | 7.2 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 7.2 |  |

11. Họ và tên sinh viên: **Mai Thị Bích Ngọc** ; Mã số sinh viên: **18222KT0011**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Lý luận chính trị | 5 | 8.3 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 8.3 |  |
| 2 | Pháp luật đại cương | 2 | 6.0 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 6.0 |  |
| 3 | Giáo dục thể chất | 3 | 6.9 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 6.9 |  |
| 4 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 6.9 |  |
| 5 | Giáo dục quốc phòng | 5 | 7.0 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 7.0 |  |
| 6 | Tin học căn bản | 4 | 5.0 | Tin học | DCC100191 | 3 | 5.0 |  |
| 7 | Anh văn căn bản A1 | 4 | 8.7 | Anh Văn 1B | NNK100031 | 3 | 8.7 |  |
| 8 | Anh văn căn bản A2 | 6 | 8.7 | Anh Văn 2 | NNC100020 | 3 | 8.7 |  |
| 9 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 4 | 8.1 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 8.1 |  |
| 10 | Lý thuyết thống kê | 3 | 7.3 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 7.3 |  |
| 11 | Nguyên lý kế toán | 4 | 9.4 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 9.4 |  |
| 12 | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 10 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 10 |  |
| 13 | Kế toán thuế | 3 | 7.3 | Thuế | CSK110050 | 2 | 7.3 |  |
| 14 | Kế toán tài chính 1 | 6 | 9.0 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 9.0 |  |
| 15 | Kế toán tài chính 2 | 4 | 8.3 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 8.3 |  |
| 16 | Kế toán excel | 4 | 9.4 | Ứng dụng excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 9.4 |  |
| 17 | Thực hành số sách kế toán | 2 | 6.9 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 6.9 |  |

12. Họ và tên sinh viên: **Phan Thị Thanh Tâm** ; Mã số sinh viên: **18222KT0032**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Chính trị | 5 | 6.3 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 6.3 |  |
| 2 | Pháp luật | 2 | 6.9 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 6.9 |  |
| 3 | Thể dục 1 | 2 | 7.1 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 7.1 |  |
| 4 | Giáo dục quốc phòng 1 | 3 | 6.6 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.6 |  |
| 5 | Tin học căn bản | 3 | 6.2 | Tin học | DCC100191 | 3 | 6.2 |  |
| 6 | Anh văn 1 | 4 | 5.1 | Anh Văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.7 |  |
| Anh văn 2 | 4 | 6.3 |
| 7 | Kinh tế vi mô | 3 | 7.3 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 7.3 |  |
| 8 | Lý thuyết tài chính | 3 | 6.9 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 6.9 |  |
| 9 | Lý thuyết thống kê | 2 | 7.0 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 7.0 |  |
| 10 | Lý thuyết hạch toán kế toán | 4 | 6.8 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 6.8 |  |
| 11 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 3 | 5.9 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 5.9 |  |
| 12 | Tài chính doanh nghiệp 2 | 3 | 7.6 | Tài chính doanh nghiệp 2 | CSC110152 | 2 | 7.6 |  |
| 13 | Thuế và khai báo thuế | 2 | 7.7 | Thuế | CSK110050 | 2 | 7.7 |  |
| 14 | Kế toán tài chính 1 | 5 | 7.8 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 7.8 |  |
| 15 | Kế toán tài chính 2 | 4 | 8.9 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 8.9 |  |
| 16 | Báo cáo tài chính | 3 | 7.1 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 7.1 |  |
| 17 | Kế toán quản trị | 3 | 6.9 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 6.9 |  |
| 18 | Làm kế toán bằng excel | 2 | 8.1 | Ứng dụng excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 8.5 |  |
| Xử lý bảng tính 1 | 3 | 8.8 |
| 19 | Ghi sổ kế toán 1 | 1 | 7.4 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 7.7 |  |
| Ghi sổ kế toán 2 | 1 | 8.0 |
| 20 | Kiểm toán | 2 | 6.7 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 6.7 |  |

13. Họ và tên sinh viên: **Trần Thị Thảo** ; Mã số sinh viên: **18222KT0003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Chính trị | 4 | 6.0 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 6.0 |  |
| 2 | Giáo dục pháp luật | 2 | 6.4 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.0 |  |
| 3 | Giáo dục thể chất | 3 | 5.7 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 5.7 |  |
| 4 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 5.7 |  |
| 5 | Giáo dục quốc phòng | 3 | 7.0 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 7.0 |  |
| 6 | Tin học ứng dụng | 4 | 5.0 | Tin học | DCC100191 | 3 | 5.0 |  |
| 7 | Anh văn 1 | 4 | 6.3 | Anh Văn 1B | NNK100031 | 3 | 6.3 |  |
| 8 | Kinh tế vi mô | 3 | 5.0 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 5.0 |  |
| 9 | Tài chính tiền tệ P1 | 3 | 6.0 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 6.0 |  |
| 10 | Nguyên lý thống kê kinh tế | 3 | 5.0 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 5.0 |  |
| 11 | Nguyên lý kế toán | 4 | 5.0 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 5.0 |  |
| 12 | Tài chính doanh nghiệp P1 | 5 | 7.1 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 7.1 |  |
| 13 | Thuế ứng dụng | 4 | 5.1 | Thuế | CSK110050 | 2 | 5.1 |  |
| 14 | Kế toán tài chính DN P1 | 5 | 5.3 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 5.3 |  |
| 15 | Kế toán tài chính DN P2 | 5 | 5.8 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 5.8 |  |
| 16 | Hệ thống thông tin KT P.1 | 3 | 7.0 | Ứng dụng excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 7.0 |  |
| 17 | Kế toán thương mại dịch vụ | 3 | 5.0 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 5.0 |  |
| 18 | Kiểm toán P1 | 3 | 5.4 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 5.4 |  |
| 19 | Anh văn chuyên ngành Kế toán | 3 | 5.0 | Anh văn chuyên ngành Kế toán | CNC110250 | 2 | 5.0 |  |
| 20 | Hệ thống thông tin KT P.2 | 3 | 6.3 | Hệ thống thông tin kế toán | TNC110080 | 2 | 6.3 |  |

14. Họ và tên sinh viên: **Mai Thị Phươnng Thuyn** ; Mã số sinh viên: **18222KT0005**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Pháp luật đại cương | 3 | 6.9 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 6.9 |  |
| 2 | Giáo dục thể chất | 2 | 7.0 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 7.0 |  |
| 3 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 7.0 |  |
| 4 | Giáo dục quốc phòng | 5 | 6.0 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.0 |  |
| 5 | Tin học đại cương | 3 | 6.7 | Tin học | DCC100191 | 3 | 6.7 |  |
| 6 | Ngoại ngữ 1 (Anh văn) | 4 | 5.9 | Anh Văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.9 |  |
| 7 | Ngoại ngữ 2 (Anh văn) | 4 | 5.7 | Anh Văn 2 | NNC100020 | 3 | 5.7 |  |
| 8 | Kinh tế vi mô | 4 | 5.7 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 5.7 |  |
| 9 | Lý thuyết tài chính | 3 | 6.0 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 6.0 |  |
| 10 | Nguyên lý thống kê kinh tế | 4 | 5.7 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 5.7 |  |
| 11 | Nguyên lý kế toán | 4 | 5.2 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 5.2 |  |
| 12 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 4 | 5.2 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 5.2 |  |
| 13 | Tài chính doanh nghiệp 2 | 6 | 5.9 | Tài chính doanh nghiệp 2 | CSC110152 | 2 | 5.9 |  |
| 14 | Thuế | 3 | 6.2 | Thuế | CSK110050 | 2 | 6.2 |  |
| 15 | Kế toán doanh nghiệp 1 | 6 | 5.0 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 5.0 |  |
| 16 | Kế toán doanh nghiệp 2 | 6 | 6.9 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 6.9 |  |
| 18 | Tin học kế toán 1 | 4 | 8.0 | Ứng dụng excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 8.0 |  |
| 19 | Tin học kế toán 2 | 4 | 5.5 | Ứng dụng excel kế toán 2 | CNC110122 | 2 | 5.5 |  |
| 20 | Kế toán doanh nghiệp 3 | 6 | 5.0 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 5.0 |  |
| 21 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 5.0 |  |
| 22 | Kiểm toán | 3 | 6.5 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 6.5 |  |

15. Họ và tên sinh viên: **Trương Thị Thu Thủy** ; Mã số sinh viên: **18222KT0045**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Chính trị | 5 | 7.2 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 7.2 |  |
| 2 | Pháp luật | 2 | 7.7 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 7.7 |  |
| 3 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 8.2 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 8.2 |  |
| 4 | Thể dục 2 | 1 | 8.2 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 8.2 |  |
| 5 | Giáo dục QP - An ninh | 3 | 6.9 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.9 |  |
| 6 | Tin học căn bản | 3 | 9.7 | Tin học | DCC100191 | 3 | 9.7 |  |
| 7 | Anh văn căn bản 1 | 3 | 7.9 | Anh Văn 1B | NNK100031 | 3 | 7.1 |  |
| Anh văn căn bản 2 | 2 | 6.2 | 7.1 |  |
| 8 | Kinh tế vi mô | 3 | 8.3 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 8.3 |  |
| 9 | Lý thuyết tiền tệ tính dụng | 3 | 7.0 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 7.0 |  |
| 10 | Thống kê doanh nghiệp | 3 | 6.5 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 6.5 |  |
| 11 | Lý thuyết hạch toán kế toán | 4 | 7.9 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 7.9 |  |
| 12 | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 7.7 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 7.7 |  |
| 13 | Thuế và khai báo thuế | 3 | 9.4 | Thuế | CSK110050 | 2 | 9.4 |  |
| 14 | Kế toán sản xuất | 5 | 8.8 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 8.8 |  |
| 15 | Kế toán thương mại | 4 | 9.2 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 9.2 |  |
| 16 | Báo cáo tài chính | 3 | 9.2 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 9.2 |  |
| 17 | Kế toán quản trị | 3 | 8.5 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 8.5 |  |
| 18 | Làm kế toán bằng excel | 2 | 6.5 | Ứng dụng excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 6.4 |  |
| Xử lý bảng tính (excel 2) | 2 | 6.2 |
| 19 | Thực hành ghi sổ kế toán | 2 | 7.5 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 7.5 |  |
| 20 | Kiểm toán | 2 | 8.7 | Kiểm toán | CNC110110 | 2 | 8.7 |  |

16. Họ và tên sinh viên: **Trương Thị Kim Thúy** ; Mã số sinh viên: **18222KT0044**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục chính trị | 6 | 7.0 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 7.0 |  |
| 2 | Giáo dục pháp luật | 2 | 8.0 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 8.0 |  |
| 3 | Tin học cơ sở | 3 | 5.0 | Tin học | DCC100191 | 3 | 5.0 |  |
| 4 | Anh văn | 6 | 5.5 | Anh Văn 1B | NNK100031 | 3 | 5.5 |  |
| 5 | Anh Văn 2 | NNC100020 | 3 | 5.5 |  |
| 6 | Kinh tế vi mô | 3 | 5.5 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 5.5 |  |
| 7 | Thống kê | 4 | 7.0 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 7.0 |  |
| 8 | Nguyên lý kế toán | 5 | 8.5 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 8.5 |  |
| 9 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | 5.0 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 5.0 |  |
| 10 | Thuế | 3 | 8.0 | Thuế | CSK110050 | 2 | 8.0 |  |
| 11 | Kế toán doanh nghiệp 1 | 4 | 7.5 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 7.5 |  |
| 12 | Kế toán doanh nghiệp 2 | 4 | 6.0 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 6.0 |  |
| 13 | Kế toán máy tính | 5 | 7.5 | Ứng dụng excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 7.5 |  |
| 14 | Kế toán thủ công | 3 | 8.0 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 8.0 |  |
| 15 | Thực tập sổ sách kế toán | 4 | 8.0 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 8.0 |  |

17. Họ và tên sinh viên: **Nguyễn Thị Trang** ; Mã số sinh viên: **18622KT0020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Giáo dục chính trị | 3 | 7.0 | Chính trị 2 | DCC100132 | 2 | 7.0 |  |
| 2 | Pháp luật | 2 | 8.3 | Pháp luật | DCC100220 | 2 | 8.3 |  |
| 3 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 10 | Giáo dục thể chất 1 | DCK100031 | 1 | 10 |  |
| 4 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 10 | Giáo dục thể chất 2 | DCK100032 | 1 | 10 |  |
| 5 | Giáo dục QP - An ninh 1B | 2 | 6.0 | Giáo dục QP - An ninh 1B | DCK100052 | 2 | 6.0 |  |
| 6 | Tin học căn bản | 3 | 5.5 | Tin học | DCC100191 | 3 | 5.5 |  |
| 7 | Anh văn 1 | 2 | 4.0 | Anh Văn 1B | NNK100031 | 3 | 4.7 |  |
| Anh văn 2 | 2 | 4.7 |
| Anh văn 3 | 2 | 5.5 |
| 8 | Kinh tế vi mô | 2 | 6.4 | Kinh tế vi mô | CSK110030 | 2 | 6.4 |  |
| 9 | Tài chính tiền tệ | 3 | 6.3 | Tài chính tiền tệ | CSK110040 | 2 | 6.3 |  |
| 10 | Lý thuyết thống kê | 2 | 5.4 | Lý thuyết thống kê | CSK110020 | 2 | 5.4 |  |
| 11 | Luật kế toán | 2 | 8.8 | Luật kế toán | CSK110010 | 2 | 8.8 |  |
| 12 | Nguyên lý kế toán | 3 | 5.0 | Nguyên lý kế toán | CSK110180 | 3 | 5.0 |  |
| 13 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | 5.0 | Tài chính doanh nghiệp 1 | CSC110154 | 3 | 5.0 |  |
| 14 | Thuế | 2 | 5.4 | Thuế | CSK110050 | 2 | 5.4 |  |
| 15 | Kế toán tài chính 1 | 4 | 5.0 | Kế toán tài chính 1 | CNK110021 | 4 | 5.0 |  |
| 16 | Kế toán tài chính 2 | 4 | 5.0 | Kế toán tài chính 2 | CNK110022 | 4 | 5.0 |  |
| 17 | Báo cáo tài chính | 2 | 5.1 | Báo cáo tài chính | CNK110010 | 2 | 5.1 |  |
| 18 | Kế toán quản trị | 3 | 6.7 | Kế toán quản trị 1 | CNC110010 | 2 | 6.7 |  |
| 19 | Ứng dụng excel kế toán | 3 | 6.8 | Ứng dụng excel kế toán 1 | CNC110123 | 3 | 6.8 |  |
| 20 | Phần mềm kế toán 1 | 2 | 7.5 | Sử dụng phần mềm kế toán | CNC110240 | 4 | 7.3 |  |
| Phần mềm kế toán 2 | 2 | 7.0 |
| 21 | Thực hành nghiệp vụ kế toán 1 | 3 | 7.5 | Chứng từ sổ sách kế toán | CNK110030 | 3 | 7.5 |  |
| 22 | Thực hành nghiệp vụ kế toán 3 | 2 | 5.5 | Thực hành BCTC và báo cáo thuế | CNC110190 | 2 | 5.5 |  |

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

1. **KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**
2. Họ và tên sinh viên: Trần Quốc Nhân; Mã số sinh viên: 18622DD0021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 7.1 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 7.1 |  |
| 2 | Vật liệu điện | 2 | 8.9 | Vật liệu điện | CSC112020 | 2 | 8.9 |  |
| 3 | An toàn điện | 2 | 8.3 | An toàn điện | CSC111010 | 2 | 8.3 |  |
| 4 | Kỹ thuật điện tử | 4 | 8.2 | Điện tử cơ bản | CSC111100 | 2 | 8.2 |  |
| 5 | Lý thuyết mạch | 4 | 5.9 | Lý thuyết mạch | CSC111090 | 2 | 5.9 |  |
| 6 | Khí cụ điện | 4 | 8.8 | Khí cụ điện | CSC112050 | 2 | 8.8 |  |
| 7 | Đo lường điện và cảm biến | 4 | 7.3 | Đo lường điện | CSC111070 | 2 | 7.3 |  |
| 8 | Vẽ thiết kế điện | 4 | 8.3 | Vẽ điện | CSC112110 | 2 | 8.3 |  |
| 9 | Kỹ thuật điện tử | 4 | 8.2 | Thực tập Điện tử cơ bản | CNC112180 | 2 | 8.2 |  |
| 10 | Máy điện | 5 | 6.5 | Máy điện | CNC112260 | 2 | 6.5 |  |
| 11 | Thực hành Điện cơ bản | 16 | 8.9 | Thực tập Điện cơ bản | CNC112160 | 2 | 8.9 |  |
| 12 | Điện tử công suất | 5 | 7.7 | Điện tử công suất – ĐĐ | CNC112280 | 2 | 7.7 |  |
| 13 | Cung cấp điện | 6 | 6.8 | Cung cấp điện | CNC112020 | 3 | 6.8 |  |
| 14 | Trang bị điện | 4 | 7.6 | Trang bị điện | CNC112270 | 3 | 8.6 |  |
| Thực tập trang bị điện | 5 | 9.4 |
| 15 | Thực tập TN | 6 | 8.0 | Thực tập Doanh Nghiệp – ĐĐ | CNC112201 | 3 | 8.0 |  |
| 16 | Điều khiển lập trình (PLC) | 4 | 6.9 | Điều khiển lập trình PLC | CNC112250 | 3 | 6.9 |  |

1. Họ và tên sinh viên: Vũ Hoàng Ân; Mã số sinh viên: 18222DD0018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Vật liệu điện | 2 | 6.0 | Vật liệu điện | CSC112020 | 2 | 6.0 |  |
| 2 | An toàn lao động | 2 | 6.6 | An toàn điện | CSC111010 | 2 | 6.9 |  |
| 3 | Điện tử cơ bản | 3 | 9.1 | Điện tử cơ bản | CSC111100 | 2 | 9.1 |  |
| 4 | Lý thuyết mạch | 4 | 9.2 | Lý thuyết mạch | CSC111090 | 2 | 9.2 |  |
| 5 | Khí cụ điện | 3 | 8.8 | Khí cụ điện | CSC112050 | 2 | 8.8 |  |
| 6 | Cảm biến và đo lường | 3 | 7.3 | Đo lường điện | CSC111070 | 2 | 7.3 |  |
| 7 | Vẽ điện | 3 | 9.4 | Vẽ điện | CSC112110 | 2 | 9.4 |  |
| 8 | Thực tập Điện tử cơ bản | 2 | 8.2 | Thực tập Điện tử cơ bản | CNC112180 | 2 | 8.2 |  |
| 9 | Máy điện | 4 | 8.2 | Máy điện | CNC112260 | 2 | 8.2 |  |
| 10 | Thực tập Điện cơ bản | 2 | 6.7 | Thực tập Điện cơ bản | CNC112160 | 2 | 6.7 |  |
| 11 | Điện tử công suất | 3 | 7.7 | Điện tử công suất – ĐĐ | CNC112280 | 2 | 8.1 |  |
| Thực tập điện tử công suất | 3 | 8.5 |
| 12 | Cung cấp điện | 4 | 8.0 | Cung cấp điện | CNC112020 | 3 | 8.0 |  |
| 13 | Trang bị điện | 5 | 9.6 | Trang bị điện | CNC112270 | 3 | 9.6 |  |
| 14 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 8.2 | Thực tập Doanh Nghiệp – ĐĐ | CNC112201 | 3 | 8.2 |  |
| 15 | Kỹ thuật lập trình PLC cơ bản | 2 | 8.3 | Điều khiển lập trình PLC | CNC112250 | 3 | 9.1 |  |
| Kỹ thuật lập trình PLC nâng cao | 3 | 9.6 |

1. Họ và tên sinh viên: Phạm Quốc Việt; Mã số sinh viên: 18222DD0042

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Vật liệu điện | 2 | 6.5 | Vật liệu điện | CSC112020 | 2 | 6.5 |  |
| 2 | An toàn lao động | 2 | 6.9 | An toàn điện | CSC111010 | 2 | 6.9 |  |
| 3 | Điện tử cơ bản | 3 | 7.8 | Điện tử cơ bản | CSC111100 | 2 | 7.8 |  |
| 4 | Lý thuyết mạch | 4 | 6.5 | Lý thuyết mạch | CSC111090 | 2 | 9.3 |  |
| 5 | Khí cụ điện | 3 | 9.3 | Khí cụ điện | CSC112050 | 2 | 8.8 |  |
| 6 | Cảm biến và đo lường | 3 | 6.3 | Đo lường điện | CSC111070 | 2 | 6.3 |  |
| 7 | Vẽ điện | 3 | 8.8 | Vẽ điện | CSC112110 | 2 | 8.8 |  |
| 8 | Thực tập Điện tử cơ bản | 2 | 7.6 | Thực tập Điện tử cơ bản | CNC112180 | 2 | 7.6 |  |
| 9 | Máy điện | 4 | 7.2 | Máy điện | CNC112260 | 2 | 7.2 |  |
| 10 | Thực tập Điện cơ bản | 2 | 8.0 | Thực tập Điện cơ bản | CNC112160 | 2 | 8.0 |  |
| 11 | Điện tử công suất | 3 | 9.0 | Điện tử công suất – ĐĐ | CNC112280 | 2 | 9.0 |  |
| 12 | Cung cấp điện | 4 | 7.0 | Cung cấp điện | CNC112020 | 3 | 7.0 |  |
| 13 | Trang bị điện | 5 | 8.8 | Trang bị điện | CNC112270 | 3 | 8.8 |  |
| 14 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 7.0 | Thực tập Doanh Nghiệp – ĐĐ | CNC112201 | 3 | 7.0 |  |
| 15 | Kỹ thuật lập trình PLC cơ bản | 2 | 8.1 | Điều khiển lập trình PLC | CNC112250 | 3 | 7.0 |  |
| Kỹ thuật lập trình PLC nâng cao | 3 | 6.3 |

1. Họ và tên sinh viên: Đặng Bình Phương Lâm; Mã số sinh viên: 18622DD0019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Vật liệu điện | 2 | 8.3 | Vật liệu điện | CSC112020 | 2 | 8.3 |  |
| 2 | An toàn lao động | 2 | 8.6 | An toàn điện | CSC111010 | 2 | 8.6 |  |
| 3 | Điện tử cơ bản | 3 | 6.0 | Điện tử cơ bản | CSC111100 | 2 | 6.0 |  |
| 4 | Lý thuyết mạch | 3 | 6.6 | Lý thuyết mạch | CSC111090 | 2 | 6.6 |  |
| 5 | Khí cụ điện | 3 | 7.5 | Khí cụ điện | CSC112050 | 2 | 7.5 |  |
| 6 | Đo lường điện | 2 | 6.5 | Đo lường điện | CSC111070 | 2 | 6.5 |  |
| 7 | Vẽ điện | 3 | 4.3 | Vẽ điện | CSC112110 | 2 | 4.3 |  |
| 8 | Thực tập Điện tử cơ bản | 2 | 9.0 | Thực tập Điện tử cơ bản | CNC112180 | 2 | 9.0 |  |
| 9 | Máy điện | 4 | 6.0 | Máy điện | CNC112260 | 2 | 6.0 |  |
| 10 | Thực tập Điện cơ bản | 2 | 6.5 | Thực tập Điện cơ bản | CNC112160 | 2 | 6.5 |  |
| 11 | Điện tử công suất | 3 | 5.0 | Điện tử công suất – ĐĐ | CNC112280 | 2 | 5.0 |  |
| 12 | Cung cấp điện | 3 | 5.5 | Cung cấp điện | CNC112020 | 3 | 6.3 |  |
| Thực tập cung cấp điện | 2 | 7.5 |
| 13 | Trang bị điện | 4 | 5.0 | Trang bị điện | CNC112270 | 3 | 5.0 |  |
| 14 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 8.5 | Thực tập Doanh Nghiệp – ĐĐ | CNC112201 | 3 | 8.5 |  |
| 15 | Kỹ thuật lập trình PLC | 4 | 6.8 | Điều khiển lập trình PLC | CNC112250 | 3 | 7.2 |  |
| Kỹ thuật lập trình PLC ứng dụng | 2 | 8.0 |

1. Họ và tên sinh viên: Mai Thanh Trọng; Mã số sinh viên: 18622DD0014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Vật liệu điện | 2 | 9.0 | Vật liệu điện | CSC112020 | 2 | 9.0 |  |
| 2 | An toàn lao động | 2 | 6.1 | An toàn điện | CSC111010 | 2 | 6.1 |  |
| 3 | Điện tử cơ bản | 3 | 5.5 | Điện tử cơ bản | CSC111100 | 2 | 5.5 |  |
| 4 | Lý thuyết mạch | 3 | 6.4 | Lý thuyết mạch | CSC111090 | 2 | 6.4 |  |
| 5 | Khí cụ điện | 3 | 7.8 | Khí cụ điện | CSC112050 | 2 | 7.8 |  |
| 6 | Đo lường điện | 2 | 6.0 | Đo lường điện | CSC111070 | 2 | 6.0 |  |
| 7 | Vẽ điện | 3 | 8.8 | Vẽ điện | CSC112110 | 2 | 8.8 |  |
| 8 | Thực tập Điện tử cơ bản | 2 | 8.0 | Thực tập Điện tử cơ bản | CNC112180 | 2 | 8.0 |  |
| 9 | Máy điện | 4 | 9.3 | Máy điện | CNC112260 | 2 | 9.3 |  |
| 10 | Thực tập Điện cơ bản | 2 | 10.0 | Thực tập Điện cơ bản | CNC112160 | 2 | 10.0 |  |
| 11 | Điện tử công suất | 3 | 9.0 | Điện tử công suất – ĐĐ | CNC112280 | 2 | 9.0 |  |
| 12 | Cung cấp điện | 3 | 9.0 | Cung cấp điện | CNC112020 | 3 | 9.0 |  |
| 13 | Trang bị điện | 4 | 6.8 | Trang bị điện | CNC112270 | 3 | 6.8 |  |
| 14 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 9.0 | Thực tập Doanh Nghiệp – ĐĐ | CNC112201 | 3 | 9.0 |  |
| 15 | Kỹ thuật lập trình PLC | 4 | 7.0 | Điều khiển lập trình PLC | CNC112250 | 3 | 7.2 |  |
| Kỹ thuật lập trình PLC ứng dụng | 2 | 7.6 |

1. Họ và tên sinh viên: Vũ Anh Tuấn; Mã số sinh viên: 18622DD0016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Vật liệu điện | 2 | 8.5 | Vật liệu điện | CSC112020 | 2 | 8.5 |  |
| 2 | An toàn lao động | 2 | 5.1 | An toàn điện | CSC111010 | 2 | 5.1 |  |
| 3 | Điện tử cơ bản | 3 | 5.8 | Điện tử cơ bản | CSC111100 | 2 | 5.8 |  |
| 4 | Lý thuyết mạch | 3 | 6.3 | Lý thuyết mạch | CSC111090 | 2 | 6.3 |  |
| 5 | Khí cụ điện | 3 | 7.5 | Khí cụ điện | CSC112050 | 2 | 7.5 |  |
| 6 | Đo lường điện | 2 | 6.0 | Đo lường điện | CSC111070 | 2 | 6.0 |  |
| 7 | Vẽ điện | 3 | 8.3 | Vẽ điện | CSC112110 | 2 | 8.3 |  |
| 8 | Thực tập Điện tử cơ bản | 2 | 9.0 | Thực tập Điện tử cơ bản | CNC112180 | 2 | 9.0 |  |
| 9 | Máy điện | 4 | 9.0 | Máy điện | CNC112260 | 2 | 9.0 |  |
| 10 | Thực tập Điện cơ bản | 2 | 9.0 | Thực tập Điện cơ bản | CNC112160 | 2 | 9.0 |  |
| 11 | Điện tử công suất | 3 | 8.8 | Điện tử công suất – ĐĐ | CNC112280 | 2 | 8.8 |  |
| 12 | Cung cấp điện | 3 | 9.3 | Cung cấp điện | CNC112020 | 3 | 9.3 |  |
| 13 | Trang bị điện | 4 | 6.8 | Trang bị điện | CNC112270 | 3 | 6.8 |  |
| 14 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 9.0 | Thực tập Doanh Nghiệp – ĐĐ | CNC112201 | 3 | 9.0 |  |
| 15 | Kỹ thuật lập trình PLC | 4 | 6.5 | Điều khiển lập trình PLC | CNC112250 | 3 | 6.9 |  |
| Kỹ thuật lập trình PLC ứng dụng | 2 | 7.6 |

1. Họ và tên sinh viên: Ngô Đoàn Thiên Phú; Mã số sinh viên: 18622DD0013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Vật liệu điện | 2 | 8.5 | Vật liệu điện | CSC112020 | 2 | 8.5 |  |
| 2 | An toàn lao động | 2 | 5.9 | An toàn điện | CSC111010 | 2 | 5.9 |  |
| 3 | Điện tử cơ bản | 3 | 5.8 | Điện tử cơ bản | CSC111100 | 2 | 5.8 |  |
| 4 | Lý thuyết mạch | 3 | 6.4 | Lý thuyết mạch | CSC111090 | 2 | 6.4 |  |
| 5 | Khí cụ điện | 3 | 8.0 | Khí cụ điện | CSC112050 | 2 | 8.0 |  |
| 6 | Đo lường điện | 2 | 5.5 | Đo lường điện | CSC111070 | 2 | 5.5 |  |
| 7 | Vẽ điện | 3 | 9.0 | Vẽ điện | CSC112110 | 2 | 9.0 |  |
| 8 | Thực tập Điện tử cơ bản | 2 | 9.0 | Thực tập Điện tử cơ bản | CNC112180 | 2 | 9.0 |  |
| 9 | Máy điện | 4 | 8.8 | Máy điện | CNC112260 | 2 | 8.8 |  |
| 10 | Thực tập Điện cơ bản | 2 | 8.0 | Thực tập Điện cơ bản | CNC112160 | 2 | 8.0 |  |
| 11 | Điện tử công suất | 3 | 8.8 | Điện tử công suất – ĐĐ | CNC112280 | 2 | 8.8 |  |
| 12 | Cung cấp điện | 3 | 9.3 | Cung cấp điện | CNC112020 | 3 | 9.3 |  |
| 13 | Trang bị điện | 4 | 6.8 | Trang bị điện | CNC112270 | 3 | 6.8 |  |
| 14 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 9.5 | Thực tập Doanh Nghiệp – ĐĐ | CNC112201 | 3 | 9.5 |  |
| 15 | Kỹ thuật lập trình PLC | 4 | 8.3 | Điều khiển lập trình PLC | CNC112250 | 3 | 8.3 |  |

1. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Minh Hiếu; Mã số sinh viên: 18222DD0039

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Vật liệu điện | 2 | 6.7 | Vật liệu điện | CSC112020 | 2 | 6.7 |  |
| 2 | Tổ chức sản xuất – An toàn lao động | 2 | 6.0 | An toàn điện | CSC111010 | 2 | 6.0 |  |
| 3 | Kỹ thuật điện tử | 4 | 5.9 | Điện tử cơ bản | CSC111100 | 2 | 5.9 |  |
| 4 | Lý thuyết mạch | 4 | 5.7 | Lý thuyết mạch | CSC111090 | 2 | 5.7 |  |
| 5 | Khí cụ điện | 3 | 7.0 | Khí cụ điện | CSC112050 | 2 | 7.0 |  |
| 6 | Đo lường và cảm biến | 3 | 7.2 | Đo lường điện | CSC111070 | 2 | 7.2 |  |
| 7 | Vẽ điện | 2 | 6.5 | Vẽ điện | CSC112110 | 2 | 6.5 |  |
| 8 | Thực tập điện tử cơ bản | 2 | 7.5 | Thực tập Điện tử cơ bản | CNC112180 | 2 | 7.5 |  |
| 9 | Máy điện | 4 | 7.9 | Máy điện | CNC112260 | 2 | 7.9 |  |
| 10 | Thực tập Điện cơ bản | 3 | 8.3 | Thực tập Điện cơ bản | CNC112160 | 2 | 8.3 |  |
| 11 | Cung cấp điện | 4 | 6.0 | Cung cấp điện | CNC112020 | 3 | 6.0 |  |
| 12 | Trang bị điện – điện tử | 4 | 7.7 | Trang bị điện | CNC112270 | 3 | 7.7 |  |
| 13 | Thực tập tại cơ sở sản xuất | 6 | 9.0 | Thực tập Doanh Nghiệp – ĐĐ | CNC112201 | 3 | 9.0 |  |
| 14 | Điều khiển lập trình PLC | 4 | 7.7 | Điều khiển lập trình PLC | CNC112250 | 3 | 7.7 |  |

1. Họ và tên sinh viên: Trương Quang Đức; Mã số sinh viên: 18222DD0017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Vật liệu điện | 3 | 7.8 | Vật liệu điện | CSC112020 | 2 | 7.8 |  |
| 2 | An toàn lao động | 1 | 5.6 | An toàn điện | CSC111010 | 2 | 5.6 |  |
| 3 | Điện tử cơ bản | 2 | 6.1 | Điện tử cơ bản | CSC111100 | 2 | 6.1 |  |
| 4 | Kỹ thuật điện | 3 | 5.0 | Lý thuyết mạch | CSC111090 | 2 | 5.0 |  |
| 5 | Khí cụ điện | 2 | 5.3 | Khí cụ điện | CSC112050 | 2 | 5.3 |  |
| 6 | Kỹ thuật đo | 2 | 6.0 | Đo lường điện | CSC111070 | 2 | 6.0 |  |
| 7 | Vẽ kỹ thuật | 2 | 6.7 | Vẽ điện | CSC112110 | 2 | 6.7 |  |
| 8 | Kỹ thuật điện tử ngành điện | 4 | 6.3 | Thực tập Điện tử cơ bản | CNC112180 | 2 | 6.3 |  |
| Thực hành điện tử căn bản | 1 | 6.3 |
| 9 | Máy điện | 3 | 5.3 | Máy điện | CNC112260 | 2 | 5.6 |  |
| Thí nghiệm máy điện | 1 | 6.5 |
| 10 | Thực hành điện căn bản | 2 | 8.2 | Thực tập Điện cơ bản | CNC112160 | 2 | 8.2 |  |
| 11 | Điện tử công suất | 4 | 7.0 | Điện tử công suất – ĐĐ | CNC112280 | 2 | 7.0 |  |
| 12 | Cung cấp điện | 3 | 5.1 | Cung cấp điện | CNC112020 | 3 | 5.8 |  |
| Thực hành cung cấp điện | 3 | 6.5 |
| 13 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 9.5 | Thực tập Doanh Nghiệp – ĐĐ | CNC112201 | 3 | 9.5 |  |
| 14 | PLC | 3 | 6.5 | Điều khiển lập trình PLC | CNC112250 | 3 | 6.5 |  |

1. Họ và tên sinh viên: Phạm Trung Quân; Mã số sinh viên: 18222DD0033

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 7.0 | Kỹ năng giao tiếp | DCK100010 | 2 | 7.0 |  |
| 2 | An toàn điện | 2 | 5.9 | An toàn điện | CSC111010 | 2 | 5.9 |  |
| 3 | Kỹ thuật điện tử cơ bản | 3 | 5.4 | Điện tử cơ bản | CSC111100 | 2 | 5.4 |  |
| 4 | Mạch điện | 3 | 5.8 | Lý thuyết mạch | CSC111090 | 2 | 5.8 |  |
| 5 | Khí cụ điện | 2 | 5.2 | Khí cụ điện | CSC112050 | 2 | 5.2 |  |
| 6 | Đo lường điện | 3 | 6.6 | Đo lường điện | CSC111070 | 2 | 6.6 |  |
| 7 | Vẽ điện | 1 | 6.6 | Vẽ điện | CSC112110 | 2 | 6.6 |  |
| 8 | Thực tập kỹ thuật điện tử | 2 | 5.9 | Thực tập Điện tử cơ bản | CNC112180 | 2 | 5.9 |  |
| 9 | Máy điện | 3 | 5.1 | Máy điện | CNC112260 | 3 | 5.9 |  |
| Thí nghiệm máy điện | 2 | 7.0 |
| 10 | Thực tập Điện cơ bản | 2 | 5.0 | Thực tập Điện cơ bản | CNC112160 | 2 | 5.0 |  |
| 11 | Cung cấp điện | 4 | 6.6 | Cung cấp điện | CNC112020 | 3 | 6.6 |  |
| 12 | Trang bị điện | 4 | 6.4 | Trang bị điện | CNC112270 | 3 | 7.6 |  |
| Thực tập trang bị điện | 3 | 8.3 |
| Thực tập trang bị điện nâng cao | 3 | 8.6 |
| 13 | Thực tập tốt nghiệp | 8 | 8.2 | Thực tập Doanh Nghiệp – ĐĐ | CNC112201 | 3 | 8.2 |  |
| 14 | PLC | 3 | 5.0 | Điều khiển lập trình PLC | CNC112250 | 3 | 6.3 |  |
| Thực tập PLC | 2 | 8.3 |

1. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tư Thế; Mã số sinh viên: 18222DD0012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | ATLĐ | 2 | 5.4 | An toàn điện | CSC111010 | 2 | 5.4 |  |
| 2 | Điện tử công nghiệp | 3 | 5.4 | Điện tử cơ bản | CSC111100 | 2 | 5.4 |  |
| 3 | Lý thuyết mạch | 4 | 5.2 | Lý thuyết mạch | CSC111090 | 2 | 5.2 |  |
| 4 | Khí cụ điện | 3 | 5.9 | Khí cụ điện | CSC112050 | 2 | 6.1 |  |
| Thực hành khí cụ điện | 2 | 6.4 |
| 5 | Đo lường & cảm biến | 4 | 6.0 | Đo lường điện | CSC111070 | 2 | 6.0 |  |
| 6 | Vẽ điện | 3 | 5.8 | Vẽ điện | CSC112110 | 2 | 5.8 |  |
| 7 | Thực tập Điện tử công nghiệp | 2 | 5.1 | Thực tập Điện tử cơ bản | CNC112180 | 2 | 5.1 |  |
| 8 | Máy điện | 4 | 5.6 | Máy điện | CNC112260 | 2 | 5.6 |  |
| 9 | Thực tập Điện 1 | 2 | 7.8 | Thực tập Điện cơ bản | CNC112160 | 2 | 7.8 |  |
| 10 | Cung cấp điện 2 | 3 | 6.4 | Cung cấp điện | CNC112020 | 3 | 6.4 |  |
| 11 | Trang bị điện | 3 | 6.1 | Trang bị điện | CNC112270 | 3 | 6.8 |  |
| Thực hành trang bị điện | 4 | 7.9 |
| 12 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 9.0 | Thực tập Doanh Nghiệp – ĐĐ | CNC112201 | 3 | 9.0 |  |
| 13 | Tự động điều khiển PLC | 3 | 5.8 | Điều khiển lập trình PLC | CNC112250 | 3 | 6.8 |  |
| Thực hành PLC | 3 | 7.7 |

1. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Quốc Thái; Mã số sinh viên: 18222DD0038

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | An toàn lao động | 2 | 7.0 | An toàn điện | CSC111010 | 2 | 7.0 |  |
| 2 | Điện tử cơ bản 1 | 3 | 5.9 | Điện tử cơ bản | CSC111100 | 2 | 6.6 |  |
| Điện tử cơ bản 2 | 2 | 7.6 |
| 3 | Lý thuyết mạch | 4 | 7.7 | Lý thuyết mạch | CSC111090 | 2 | 7.7 |  |
| 4 | Cảm biến và đo lường | 4 | 6.9 | Đo lường điện | CSC111070 | 2 | 6.9 |  |
| 5 | CAD điện tử | 3 | 9.2 | Vẽ điện | CSC112110 | 2 | 9.2 |  |
| 6 | Thực tập Điện tử cơ bản 1 | 2 | 9.0 | Thực tập Điện tử cơ bản | CNC112180 | 2 | 9.0 |  |
| 7 | Máy điện | 3 | 5.1 | Máy điện | CNC112260 | 2 | 5.1 |  |
| 8 | Thực tập Điện cơ bản | 2 | 8.9 | Thực tập Điện cơ bản | CNC112160 | 2 | 8.9 |  |
| 9 | Điện tử công suất | 4 | 7.0 | Điện tử công suất – ĐĐ | CNC112280 | 2 | 7.8 |  |
| Thực tập điện tử công suất | 3 | 8.8 |
| 10 | Trang bị điện | 3 | 7.2 | Trang bị điện | CNC112270 | 3 | 8.0 |  |
| Thực hành trang bị điện | 2 | 9.2 |
| 11 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 9.5 | Thực tập Doanh Nghiệp – ĐĐ | CNC112201 | 3 | 9.5 |  |
| 12 | Tự động điều khiển PLC | 3 | 7.7 | Điều khiển lập trình PLC | CNC112250 | 3 | 8.2 |  |
| Thực hành PLC | 3 | 8.7 |

1. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Phú Thành; Mã số sinh viên: 18222DD0006

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | An toàn lao động | 30 t | 6.1 | An toàn điện | CSC111010 | 2 | 6.1 |  |
| 2 | Điện tử tương tự | 60 t | 7.3 | Điện tử cơ bản | CSC111100 | 2 | 7.3 |  |
| 3 | Điện kỹ thuật | 60 t | 5.2 | Lý thuyết mạch | CSC111090 | 2 | 5.2 |  |
| 4 | Đo lường điện tử | 45 t | 5.8 | Đo lường điện | CSC111070 | 2 | 5.8 |  |
| 5 | Vẽ điện | 30 t | 5.9 | Vẽ điện | CSC112110 | 2 | 5.9 |  |
| 6 | Mạch điện tử cơ bản | 90 t | 6.5 | Thực tập Điện tử cơ bản | CNC112180 | 2 | 6.5 |  |
| 7 | Máy điện | 90 t | 6.1 | Máy điện | CNC112260 | 2 | 6.1 |  |
| 8 | Điện cơ bản | 180 t | 6.2 | Thực tập Điện cơ bản | CNC112160 | 2 | 6.2 |  |
| 9 | Điện tử công suất | 120 t | 5.7 | Điện tử công suất – ĐĐ | CNC112280 | 2 | 5.7 |  |
| 10 | Trang bị điện | 60 t | 7.9 | Trang bị điện | CNC112270 | 3 | 7.9 |  |
| 11 | Thực tập tốt nghiệp | 300 t | 9.0 | Thực tập Doanh Nghiệp – ĐĐ | CNC112201 | 3 | 9.0 |  |
| 12 | PLC cơ bản | 180 t | 6.8 | Điều khiển lập trình PLC | CNC112250 | 3 | 6.8 |  |

1. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Định; Mã số sinh viên: 18622DD0002

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Điện tử căn bản | 3 | 7.6 | Điện tử cơ bản | CSC111100 | 2 | 7.6 |  |
| 2 | Lý thuyết mạch | 4 | 5.2 | Lý thuyết mạch | CSC111090 | 2 | 5.2 |  |
| 3 | CAD điện tử | 4 | 5.9 | Vẽ điện | CSC112110 | 2 | 5.9 |  |
| 4 | Thiết bị điện tử | 4 | 8.7 | Thực tập Điện tử cơ bản | CNC112180 | 2 | 8.7 |  |
| 5 | Điện kỹ thuật | 3 | 6.3 | Thực tập Điện cơ bản | CNC112160 | 2 | 6.3 |  |
| 6 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 5.0 | Thực tập Doanh Nghiệp – ĐĐ | CNC112201 | 3 | 5.0 |  |
| 7 | Lập trìnhPLC | 3 | 6.2 | Điều khiển lập trình PLC | CNC112250 | 3 | 6.2 |  |

Ghi chú: Các môn học sinh viên còn thiếu, phải học bổ sung.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **GĐ.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC**  **VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP**  *Đã ký*  **Từ Hồ An Hội** |