# E. TRƯỠNG ĐAİ HỌC NÔNG LÂM TPHCM 

PHONG ĐÀO TAQO

DANH SÁCH GHI ĐIÊM MÔN HOC
Mã nhận dạng 02051
Trang 1/2
Hoc Kỳ 1 - Năm Hoc 13-14

Môn Học: Marketing căn bàn (208453) - Sõ Tín Chi: 2


Cán bộ coi thi $1 \& 2$

 Diềm thi, ©1,.®2 tín
dā nhàn trọng số

Duyệt của Trưởng Bộ môn (Quàn lý môn học)


Nhóm Thi : Nhóm 11 - Tổ 001 - Đọt 1


## Cán bộlhẫm thi 1\&2

 Ince$$
\begin{aligned}
& \text { Triong Thi kim Thy } \\
& \text { Whe C' I Mgnyét }
\end{aligned}
$$

PHONG ĐÀO TAQO
DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC
Trang 2/2

Môn Hacc: Marketing căn bản (208453) - SốTín Chi: 2
Ngày Thi : 09/01/14 Giờ thi: 12g15- phút Phòng thi HD201
Nhóm Thi :
Nhóm 11 - Tổ 001 - Đọt 1

số bài: . 22......; Số tờ:...22.....
Lưu y̆: Đ1, Đ2: Điểm thành phần 1,2; Điểm thi: Điểm thi cuối ky.
Điểm thi, ©1, $\mathrm{D2}$ tînh thang điểm 10 và đả nhân trọng số

Cán bộ coi thi 1\&2
7 Trieng Thi Kim Thuy
Tle Ce I
Gle 6'T Negnyét

Cán bộfthẫm thi $1 \& 2$
(Quản Í Ḿ môn học)


Họ Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Môn Học: Marketing căn bản (208453) - Sỗ Tín Chỉ: 2


Nhớm Thi : Nhóm 11 - Tổ 002 - Đợ 1
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8) (9) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8) (9)
(0) (1) (2) (3) 4) (5) (6) 7) 8) (9) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Số bà...2..........; Sô tờ:... 24.
Điểm thi: Điểm thi cuối kỳn.
Điểm thi, Đ1,Đ2 tính thang điểm 10 và
đã nhân trọng số

Cán bộ coi thi $1 \& 2$

HéT. Thanh Ni"
(Quản lý môn học)


Ngày Thi : 09/01/14 Giờ thi: 12g15 - phút Phòng thi HD305

Cán bộ chẩm thi 1\&2


PHÒNG ĐÀO TAO

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC
Mãnhận dạng 02052
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14
Ngày Thi : 09/01/14 Giờ thi: 12 g 15 - phút Phòng thi HD305



Nhóm Thi: Nhóm 11 - Tổ 002 - Đợt 1


Số bài:............; Số tờ:... 24.4.
Lưu ý: Đ1, Đ2: Điểm thành phần 1,2
Điểm thi: Điểm thi cuối kỳ.
Điểm thi, Đ1,Đ2 tính thang điểm 10 và
đã nhân trọng số

Cán bộ coi thi $1 \& 2$

T ET. Thand Nu?

Cán bộ fhấm thi $1 \& 2$



Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14
Môn Học: Marketing căn bản (208453) - SôTín Chi: 2

| STT | Mã SV | Họ và tên |  | Lớp |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 12123091 | HÔ NHU | QUY'NH | DH12KE |
| 2 | 12122049 | NGUYỄN VĂN | SÁU | DH12QT |
| 3 | 10122134 | ĐĂNG VĂN | SƯ' | DH10QT |
| 4 | 12130105 | ĐỖ QUANG DUY | TÀI | DH12DT |
| 5 | 09112144 | TRÂN XUÂN | TÂN | DH09TY |
| 6 | 12130042 | NGUYỄN NGỌC | THACH | DH12DT |
| 7 | 12123047 | LÊ THỊ HƠNG | THÁO | DH12KE |
| 8 | 12130191 | TRÂN LÊ HOȦNG | THȦO | DH12DT |
| 9 | 12130370 | TRINH THİ THANH | THȦO | DH12DT |
| 10 | 12123241 | HUY'NH THİ BICH | THI | DH12KE |
| 11 | 12329115 | ĐȦO VĂN | THIÊN | CD12TH |
| 12 | 12130361 | NGUYÊN THİ BİCH | THIẸT | DH12DT |
| 13 | 11155014 | HȦ NGỌC | THINH | DH11KN |
| 14 | 11161111 | NGUYÊN CÔNG | THİINH | DH11TA |
| 15 | 12123301 | TRÂN THİ KIM | THOA | DH12KE |
| 16 | 12130030 | PHẠM THIT HÔNG | THO | DH12DT |
| 17 | 12130287 | TRU'ƠNG THI NGỌC | THUO'NG | DH12DT |
| 18 | 12123056 | LÊ THI CHÂU | TRANG | DH12KE |

Số bài:.....7...... số tờ:..3
Lưu y̌: Đ1, Đ2: Điềm thành phần 1,2;
Điểm thi: Điểm thi cuối kỳ.
Điểm thi, Đ1,Đ2 tînh thang điểm 10 và
đã nhân trọng số

Ngày Thi : 12/01/14 Giờ thi: 09g30 - phút Phòng thi RD303

Nhóm Thi : Nhóm 06-Tổ003-Đọt 1

Duyệt của Trưởng Bộ môn
(Quản Iý môn học)


|  | Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên |
| :---: | :---: |
|  | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (8) (9) (10) |
|  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  | (4) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  | (V) (0) (1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 7) (8) (9) (10) |
|  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (3) (8) (9) (10) |
|  | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  | (v) (0) (1) (2) (3) 4) (5) (6) 7 (8) (0) (10) |
|  | (v) (0) (1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) 8) (9) (10) |


| Tô đậm vòng tròn cho điễm thập phân |
| :---: |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8 ( 9 |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (3) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) $7^{\text {(8) (3) }}$ |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (3) (6) (7) (8) (9) |

Ngày 15 tháng 2 năm 2014

## DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14
Môn Học: Marketing căn bản (208453) - SốTín Chi: 2


PHÒNG ĐÀO TAO
DANH SÁCH GHI ĐIÊM MÔN HỌC
Họ Kỳ 1 - Năm Học 13-14
Môn Học: Marketing căn bản (208453)-SôTín Chi: 2
Ngày Thi : $12 / 01 / 14$ Giờ thi: 09 g 30 - phút Phòng thi RD302
Nhóm Thi : Nhóm 06-Tổ 002-Đọt 1

| STT | Mã SV | Họ và |  | Lớp | $\begin{aligned} & \text { Số } \\ & \text { tờ } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { Chữ kýy } \\ \text { SV } \end{gathered}$ | ( ${ }_{(1}^{1} \%$ | ( ${ }_{(8)}$ | $\left.\begin{array}{\|c\|c\|} \hline \text { Biếm } \\ \text { (tio } \\ (\%) \end{array} \right\rvert\,$ | Điểm tổng kết | Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên | Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 |  | NGUYYEN HUẎNH | KHANH | DHI2KE | 1 |  |  | 2 | 6 | 8 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 2 | 12123028 | NGUYÊN HUYNH | KHUYĖN | DH12KE | 1 |  |  | 2 | 7 | 9 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 3 | 12123132 | HỒ THİ | LÀNH | DH12KE | 4 | Land |  | 2 | 5 | 7 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8) (9) |
| 4 | 12130013 | NGUYỄ THİ BÍCH | LÊ | DH12DT | 1 | bax |  | 2 | 4 | 6 | (1) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 5 | 12329096 | NGUYỄN THİ | LINH | CD12TH | 1 | then |  | 2 | 3,5 | 5,5 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (6) (6) (7) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (3) (6) (7) (8) (9) |
| 7 | ${ }_{1}^{12120090}$ | VÕ ĐAI | LONG | DH12KM | 1 | Un |  | 2 | 5 | 7 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 8 | 11130012 |  |  |  | 1 | 4 |  | 2 | 3 | 5 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (6) 7 (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
|  | 1130012 |  |  | DHID | 1 | am |  | 2 | 5 | 7 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) 8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 10 | 12111103 | PGANTHIT HȦN | MỌNG | DH12KN | $t$ | Vloy |  | 2 | 6 | 8 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 11 | 11161099 | NGIY | NAM | Di2CN | 4 | cua |  | 2 | 5 | 7 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) 55 (6) (2) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 12 | 08111023 | NGUYĖN SON | NAM | DH08CN | 1 | - |  | 2 | 2 | 4 | (V) (0) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 13 | 12123034 | NGUYỄ THI THU | N | Dho |  |  |  |  |  |  | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 14 | 12111052 |  | NGOC |  | 1 | agau |  | 2 | 5,5 | 7,5 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
|  |  |  |  |  | 1 | $24^{2}$ |  | 2 | 4 | 6 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 16 | 11148182 |  |  | CD091R | 1 | ngul |  | 2 | 5 | 7 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 17 | 12130096 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 7 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 17 | 12130096 |  | PhUONG | DHI2D | 1 | phuory |  | 2 | 4 | 6 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 18 | 12130246 | NGUYEN THANH | PHƯƠNG | DH12DT | 1 | Nu |  | 2 | L | 6 | (v) (0) (1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |

Số bài:...2? .....; Số tờ....??
Lư y̆́: $Đ 1, ~ Ð 2$ : Điềm thành phần 1,2;
Điềm thi: Điểm thi cuối kỳ.
Điểm thi, Đ1,Đ2 tînh thang điểm 10 và đã nhân trọng số

Cán bộ coì thi $1 \& 2$
llk le T Ngnyét

Duyệt của Trưởng Bộ môn
(Quản lý môn học)

Cán bố chẫm thi $1 \& 2$ Con

## DANH SÁCH GHI ĐIÊM MÔN HỌC

Môn Học: Marketing căn bản (208453) - SôTín Chi: 2


Nhóm Thi : Nhóm 06-Tổ002-Đơt 1
Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân
(1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8) (9)
(1) (1) (2) (3) (4) (3) (8) (2) (8) (8) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (8) (2) (3) (3) (-) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3) (-1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (-) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (8) (3) (-1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (8) ( 8 (-1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (-1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (-1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 9 (-) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3) (-) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3)

Cán bộ coi thi $1 \& 2$
Điềm thi: Điểm thi cuối kỳ.
Điểm thi, Đ1, Đ2 tînh thang điểm 10 và đã nhân trọng số

Qte le r Nopnget

Duyê̂t của Trưởng Bộ môn (Quản lý môn học)
$\frac{\text { Cán pộ chẫm thi } 182}{\text { Vace Neஸ́ }}$

Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14
Môn Học: Marketing căn bản (208453) - Sỗ Tín Chi: 2
Ngày Thi: 12/01/14 Giờ thi: 07g00 - phút Phòng thi PV319
Nhớm Thi : Nhóm 07-Tổ001-Đọt 1


| Tô đậm vòng tròn cho điễm thập phân |
| :---: |
| (0) (1) (2) (3) (4) (3) (6) (7) (8)(9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 7 (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8 (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) $7^{(7) 8}$ (3) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8 (3) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 88 (9) |
|  |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 88 (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (3) 4) © (6) ㄱ (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) 4) (5) (6) 7 - 8 (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 7 - (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |

Số bài:...2.2....; Số tờ:...29...........
Điểm thi: Điềm thi cuối kỳ.
Điểm thi, ©1,Đ2 tín
đã nhân trọng số

Cán bộ coi thi $1 \& 2$
Nil Ngurén Thiy Dung Nguyen muy Dung
(Quản Iý môn học)

Cán bộ đhấm thi 182


## DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HOC

Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14
Môn Học: Marketing căn bản (208453) - Số Tín Chỉ: 2

| STT | Mã SV | Họ và tên |  | Lớp | $\begin{aligned} & \text { Số } \\ & \text { tờ } \end{aligned}$ | Chữ ký SV | $\left(\begin{array}{c}\text { ® } 1 \\ \left(\begin{array}{l}\%\end{array}\right)\end{array}\right.$ | $\left(\begin{array}{l}\text { ® } 2 \\ \text { \%) }\end{array}\right.$ | $\begin{gathered} \text { Diểm } \\ \text { thi } \\ \text { c } \end{gathered}$ | Điểm tổng kết |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 19 | 11142059 | NGUYÊN THİ DIỄM | HUYỀN | DH11DY | 1 | Hepr |  | 2 | $5$ | $7$ | (V) |
| 20 | 12111167 | PHAM THI | HUYỀN | DH12CN | 1 |  |  | 2 | 7 | 9 | (v) |
| 21 | 12130250 | DỖ THỊ THANH | HƯƠNG | DH12DT | 1 | bluy |  | 2 | 5 | 7 | (v) |
| 22 | 12120006 | NGUYỄN THI LAN | HƯONG | DH12KT |  | Haisy |  | 2 | $5$ | $7$ | V |
| 23 | 12363181 | PHAMM THİ LY | LA | CD12CA | 1 | lylg |  | 2 | 6 | 8 | (v) |
| 24 | 12130319 | HỒ THI | LAN | DH12DT | , | Lan |  | 2 | 6 | 8 | (v) |
| 25 | 12112335 | PẶNG THI BİCH | LIÊN | DH12TY | $\lambda$ | Lien |  | 2 | 5 | 7 | (v) |
| 26 | 12155076 | NGUYỄN THİ THÚY | LIÊU | DH12KN | 1 | Neys |  | 2 | 5 | 7 | (v) |
| 27 | 12130900 | EE THI | LINH | DH12KE | 1 | G102 |  | 2 | 5 | 7 | (v) |
| 28 | 12123235 | NGUYỄN THİ NGỌC | LINH | DH12KE | $\lambda$ | Mlach |  | 2 | 5 | 7 | (v) |
| 29 | 12120327 | Ê ĐÌNH PHI | LONG | DH12KT | 1 |  |  | 2 | $6,5$ | $8,5$ | (v) |
| 30 | 12112339 | NGUYẼN THI | LUYẾN | DH12TY | 1 | Aum |  | 2 | $2,5$ | $9,5$ | (v) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (V) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (V) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (V) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) |

Cán bộ coi thi $1 \& 2$
ưu ý: $\oplus 1$ Đ2: Điềm thành phần 12 Điểm thi: Điểm thi cuối kỳ
Điểm thi, Đ1,Đ2 tính thang diểm 10 và đã nhân trọng số
nuld 714
yê̂t của Trưởng Bộ môn
(Quàn lý môn học)

Nhóm Thi : Nhóm 07 - Tổ 001 - Đọt 1

| Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân |
| :---: |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8 (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (3) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
|  |
| (0) (1) (3) (4) (5) (6) (7) 8 (3) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8 (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3) |

## DANH SÁCH GHI ĐIÊM MÔN HOC

Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14
Môn Học: Marketing căn bản (208453) - Số Tín Chi: 2
Ngày Thi : $\quad 12 / 01 / 14$ Giờ thi: 07 g 00 - phút Phòng thi PV335
Nhóm Thi : Nhóm 07-Tổ 002-Đọt 1



Lưu y̌: Đ1, Đ2: Điềm thành phần 1,2;
Điểm thi: Điểm thi cuối ky.
Điểm thi, $Đ 1, \pm 2$ tính thang điểm 10 và đã nhân trọng số
-

Cán bộ chấm thi 182
(Quản lý môn học)


Ngày / 5 tháng 2 năm 2014


Họ Kỳ 1 - Năm Học 13-14
Môn Học: Marketing căn bản (208453) - Sỗ Tín Chi: 2


Số bài:.. $\$ 9.9 . . . . . . ;$ Số tờ:.. 4 . 0
Lưu ý: Đ1, Đ2: Điểm thành phẩn 1,2; Điểm thi: Điểm thi cuối kỳ. Điểm thi, Đ1,Đ2 tính thang điểm 10 va đã nhân trọng số

Duyêt của Trưởng Bộ môn
(Quàn lý môn học)

Cán bộ clfôm thi $1 \& 2$ lbe

# TRƯỜNG ĐAİ HỌC NÔNG LÂM TPHCM 

PHÒNG ĐÀO TAO

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC
Môn Học: Marketing căn bản (208453) - Sỗ Tín Chi: 2

| STT | Mã SV | Họ và tên |  | Lớp | $\begin{aligned} & \text { Số } \\ & \text { tờ } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Chữ ký } \\ & \text { SV } \end{aligned}$ | ((1) | ( ${ }^{\text {® } 2}$ \% |  | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { Điểm } \\ \text { tổng kêtt } \end{array}$ | Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 37 | 08223211 | NGUYỄN THỊ THƯY | VÂN | C08KETD | 1 | Rhay $/$ |  | 2 | 7,5 | 9,5 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
| 38 | 12329194 | NGUYỄN HOÀNG | vũ | CD12TH | 1 | 20 |  | 2 | 4 | 6 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
| 39 | 09112216 | VÕ THİ HOÀNG | VY | DH09TY | 1 | thate |  | 2 | 5 | 7 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
| 40 | 12123215 | NGUYỄN THİ HȦI | YỄN | DH12KE | 1 | Qus |  | 2 | 4 | 6 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 88 (9) (10) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 77 (8) (9) (10) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 77 (8) (9) (10) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |

Nhóm Thi : $\quad$ Nhóm 07 - Tổ 002 - Đơt 1

| Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân |
| :---: |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) 4 4 (5) (6) (7) (8) © |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) $^{\text {c }}$ |
|  |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 88 (9) |
|  |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |

Cán bộ chẩm thi $1 \& 2$ War

