# TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM 

PHÒNG ĐÀO TẠO
DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC
Môn Học: Quản trị trang trại (208414) - Sỗ Tín Chi: 2
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14
Ngày Thi : 12/01/14 Giờ thi: $14 g 45$ - phút Phòng thi TV301


Môn Học: Quản trị trang trại (208414) - SõT Tín Chi: 2

| STT | T Mã SV | Họ và tên |  | Lớp | S |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 19 (1) | - 11111077 | NGUYỄN QUỐC | HƯNG | DH11CN | tò |
| 20 | 11111122 | PHU̇NG MANH | HƯNG | DH11CN |  |
| 21 | 11112262 | NGUYỄN THİ DIỄM | HƯƠNG | DH11TY |  |
| 22 | 11111107 | NGUYỄN DUY | KHANG | DH 11 CN |  |
| 23 | 11142023 | PHAN HỒ TÁI | KHANG | DH11DY |  |
| 24 | 11112119 | YĂN THİ YẾN | KHANG | DH11TY |  |
| 25 | 11122016 | RẦN MINH | KHƯƠNG | PH11QT |  |
| 26 | 09112078 | CAO VĂN | LAC | DH09TY |  |
| 27 | 11121018 | PHAM QUANG | LINH | DH11KT |  |
| 28 | 11120069 | NGUYỄN TIỄN | LONG | PH11KT |  |
| 29 | 12111009 | RẦN MINH | LUÂN | PH12TA |  |
| 0 | 11142068 | \|Ê THỊ KHÁNH | LY | PH11DY |  |
| 1 | 12112253 | ĐOÀN HÀ MINH | MẪN | PH12TY |  |
| 2 | 11112016 | ¢INH HOȦNG MI | MI | PH11TY |  |
| 3 | 12112155 | \&Õ THỊ TRÚC | MỘNG | PH 12 TY |  |
| 4 | 88122079 | MAI NGUYỄN THƯY | MO' | PH08QT | 1 |
| 5 | 11112018 | NGUYỄN KIỀU | MY | PH11TY |  |
| 6 | 12112069 | HACM THI | NGA | PH12DY | $\lambda$ |

Ngày Thi: 12/01/14 Giờ thi: 14g45 - phút Phòng thi TV301

| $\begin{aligned} & \text { Số } \\ & \text { tờ } \end{aligned}$ | Chữ ký SV | ( ${ }_{\text {® }}^{1}$ | $\left({ }^{\oplus} 2\right.$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 运年 | 2 |  |
|  | Hew | 2 |  |
|  | Sogle | 2 |  |
|  | The | 2 |  |
|  | $7 \mu_{4}$ | 2 |  |
|  | Cle | -2 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | $2$ |  |
|  | $\ln \sqrt{ }$ | 2 |  |
|  | Wlang |  |  |
|  | num | 2 |  |
|  | luy | 2 |  |
|  | fyln | 2 |  |
|  | 110 n 3 | 2 | 6 |
|  | 7me | 2 | 6 |
|  | $\int \text { mige }$ | 2 |  |
|  | miy | 2 |  |
|  | lga | 2 | 7 |

Cán bô coi thi $1 \& 2$
 -

[^0]Duyê̂t của Trưởng Bô môn
(Quán lý môn hộc)

Nhớm Thi : Nhóm 01-Tổ 001 - Đợt 1

| Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân |
| :---: |
| (0) (1) (2) (3) (4) (8) (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) (3) (6) (7) 88 (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (3) (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) |
| (-) (1) (2) (3) (4) (2) (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) |
| (1) (1) (2) (3) (4) (a) (6) (7) 8 (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |

# TRƯỜNG ĐAAI HỌC NÔNG LÂM TPHCM 

PHȮNG ĐÀO TAO
DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HOC

Môn Học : Quản trị trang trại (208414) - Sỗ Tín Chi: 2
Học Kỳ̀ 1 - Năm Học 13-14

Nhóm Thi : Nhóm 01 - Tổ001 - Đot 1

| Tô đậm vòng tròn cho điểm 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) (4a) (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) (3) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (6) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (4) (6) (7) (8) (9) |
| (1) (1) (2) (3) (4) (6) (6) (7) 8 (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (3) (6) (7) 8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (4) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (56) (6) (7) 88 (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (6) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (2) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (3) (6) (7) (8) (9) |

Duyệt của Trưởng Bộ môn


DANH SÁCH GHI ĐIÊM MÔN HỌC
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14
Môn Học: Quản trị trang trại (208414) - SôTín Chi: 2

| STT | Mã SV | Họ và tên |  | Lớp | Số | Chữ ký | - | ®2 | ${ }^{\text {diểm }}$ | Điểm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 55 | 12112072 | NGUYẼ̃N NGỌC | TíN | DH12TY |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 5 |  |
| 56 | 11161062 | Ê TRỌNG | TOÀN | DH11TA |  | Heta |  |  | 6 |  |
| 57 | 12112231 | pưƠng Kim | TRÍ | DH12TY |  | $T_{m i}$ | 2 |  |  |  |
| 58 | 11112292 | NGUYỄ THİ ÁI | TRIỀU | DH11TY |  | Antrea | 2 |  | $\frac{175}{5}$ |  |
| 59 | 11120051 | NGUYỄN VĂN | TRUNG | DH11KT |  | 7surz | 2 |  | 5 | 7 |
| 60 | 11122123 | Ê THİ | TÚ | PH11QT |  | T6 | 2 |  |  |  |
| 61 | 11111094 | TRẦ THANH | TÚ | PH11CN |  | $\sqrt{4}$ | $2$ |  | 5 | $7$ |
| 62 | 12122068 | NGUYỄN MINH | TUẪ | PH12QT |  | Tun | 2 |  |  |  |
| 63 | 11122122 | $\beta$ Bù KIM | TÙNG | PH11QT |  | raluc | 2 |  | 6 | 8 |
| 648 | 12120028 | NGUYỄN THỊ KIM | TUYỀ | DH12KT |  | Lur | 2 |  |  | $z_{i}$ |
| 65 | 12112243 | TRẦn THȦO | UYÊN | DH12TY |  | froollye | $2$ |  |  | $8,5$ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) |


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


Duyệt của Trưởng Bộ mộn (Quán lý môn học)

Nhóm Thi : Nhóm 01-Tổ001-Đọt 1 Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân (-) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (-) (2) (3) (4) (3) (6) (7) (8) (3) (-) (1) (2) (3) (4) (3) (6) (ㄱ) (8) (3) (-) (1) (2) (3) (4) (5) (8) (2) (8) (8) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (8) (ㄱ) (8) (9) (-) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (ㄱ) (8) (9) (-) (1) (2) (3) (4) (5) (5) (ㄱ) (8) (3) (-) (1) (2) (3) (4) (3) (6) (7) (8) (9) (-) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3) (1) (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
 (-) (1) (2) (3) (4) (5) (5) (ㄱ) (8) ( ) (-) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (ㄱ) (8) (8) (-) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (ㄱ) (8) (3) (-) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (-1) (2) (3) (4) (5) (ㄷ) (8) (3) (-1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (ㄱ) (8) (3) Cán bộ chấm thi $1 \& 2$ Ngày tháng năm


Môn Học: Quản trị trang trại (208414) - Sỗ Tín Chi: 2
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14
Ngày Thi : 12/01/14 Giờ thi: 14g45 - phút Phòng thi TV103


Điểm thi: Điểm thi cuối kỳ.
Điểm thi, Đ1,Đ2 tính thang diểm 10 và đã nhân trọng số

Cán bộ coi thi 1\&2


Duyệt của Trưởng Bộ môn $\frac{\begin{array}{c}\text { (Quán Í mồn họ̆ }) \\ \text { Lllule }\end{array}}{\text { TS. Trần Dình ly }}$

Nhóm Thi : Nhóm 02 - Tổ 001 - Đọt 1

Ngày tháng
năm

Môn Học : Quản trị trang trại (208414) - Sỗ Tín Chi: 2
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14
Ngày Thi : 12/01/14 Giờ thi: 14 g 45 - phút Phòng thi TV103


Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14
Môn Học: Quản trị trang trại (208414) - SôT Tín Chi: 2
Ngày Thi: 12/01/14 Giờ thi: 14g45- phút Phòng thi TV103

|  |  | Họ và tên |  | Ngày Thi |  |  |  | 12/01/14 |  |  | 14945 - phat | Phòng thi TV103 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| STT | Mã SV |  |  | Lớp | $\begin{aligned} & \text { Số } \\ & \text { tờ } \end{aligned}$ | Chữ ký SV | ( ${ }^{1} \%$ | ( ${ }^{ \pm} 2$ | $\left.\begin{array}{\|c} \text { ciể } \\ \text { tio } \\ \text { the } \\ \% \end{array}\right)$ | Điểm tổng kết | Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên |  |
| 37 | 11120133 | HÁI THİ | NA | DH11KT | 1 | $\begin{aligned} & \mathrm{Na} \\ & \mathrm{Kkg} \mathrm{~S} \end{aligned}$ | 2 |  | $5,5$ | $7,5$ | (ㄴ) (ㅁ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (8) |  |
| 38 | 12120380 | NGUYẼ̃N THỊ THANH | NGA | DH12KT | 1 |  | - |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (19) (8) |  |
| 39 | 12112159 | DặNG HƯƠNG | NGÂN | DH12TY | 1 | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { ngan } \\ \text { ngmen } \\ \hline \end{array}$ | 2 |  |  | $8,$ | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) |  |
| 40 | 11122088 | Ê THİ HẠNH | NGUYÊN | DH11QT | 1 |  | 2 |  | 7 | 9 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3) (10) |  |
| 41 | 11122138 | ĂNG THỊ | NGUYÊN | DH11QT | 1 |  | 2 |  | 3 | 5 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (8) (6) (7) (8) (9) (0) |  |
| 42. | 12122189 | MAI THİ Kim | NHÃ | PH12QT | $\Lambda$ | lha | 2 |  | 7 | 9 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (30) (10) |  |
| 43 | 11122089 | Ê THİ THANH | NHÀN | PH11QT |  |  | 2 |  | 7 | 9 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (64) (10) |  |
| 44 | 12120221 | Hİ | NHÀNH | DH12KT | 1 |  | 2 |  | 5 | $7$ | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (8) (10) |  |
| $45 \bigcirc 1$ | 12120316 | BIỆN THỊ | NHỚ | DH12KT | 1 | , hat | 2 |  | 8 | 10 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (4) |  |
| 46 | 10112114 | HÀ NGUYỄN CẨM | NHUNG | DH10TY | 1 | Shur | 2 |  | $6,5$ | 8,5 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (30) (9) (10) |  |
| 47 O 1 | 12120019 | Ê THİ BÉ | SÁU | DH12KT | $1$ | Sou | 2 |  |  | $93$ | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (2) (10) |  |
| 8 | 09112140 | NGUYỄN MINH | TÀI | DH09TY | 1 |  | 2 |  |  |  | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (98) (10) |  |
| 49 | 12120217 | фƯƠNG THỊ THANH | TÂM | DH12KT | 1 |  | 2 |  |  | $6$ | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (64) (7) (8) (9) (0) |  |
| 50 | 12122050 | Gİ̇NG NGỌC PHƯƠNG | TÂN | PH12QT |  | ame | 2 |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) (8) (9) (10) |  |
| 1 | 12122052 | RẦN NGOCC DUY | TÂN | PH12QT |  |  | 2 |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (4) (8) (9) (10) |  |
| 2 -1 | 10112255 | ¢HÂU NỮ CHIÊM | THACH | DH10TY |  | hal | 2 | $6 ; 5$ 9 <br> 7,5 9,5 <br> 7,5 7,5 |  |  | (8) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) \%e (8) (9) (10) |  |
| 3 | 11122106 | NGUYỄN THỊ | THANH | PH11QT |  |  | 2 |  |  |  | (ㄷ) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 7 (8) (3) (10) |  |
| 1 | 12122310 | Ê THỊ | THȦO | PH12QT |  | ali | 2 |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (8) (9) (10) |  |

Nhóm Thi :
Nhóm 02 - Tổ 001 - Đot 1

| Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân |
| :---: |
| (0) (1) (2) (3) (4) (8) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (6) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) 4) (6) (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) (6) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (38) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (646) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (38) (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) (6) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (53) (6) (7) (8) (9) |
| (0) (1) (2) (3) (4) (6) (6) (7) (8) (9) |

 Điểm thi: Điểm thi cuối ky. Điểm thi, Đ1, D tinh thang điểm 10 và đã nhân trọng số

Cán bộ coi thi $1 \& 2$
$\qquad$

Duyệt của Trưởng Bộ môn (Quán Iý môn họoc)

TS. Trần Dình Lý

Cán bộ chẩm thi $1 \& 2$女

# TRƯƠNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM 

PHÒNG ĐÀO TAO

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Môn Học: Quản trị trang trại (208414) - Sõ Tín Chi: 2

| STT | Mã SV | Họ và tên |  | Lớp | Số |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 55 | 11122109 | NGUYỄ NGỌC PHƯƠNG | THȦO | DH11QT | 1. |
| 56 | 12112071 | NGUYỄN THİ XUÂN | THȦO | DH12TY | 1 |
| 57 | 10161116 | NGUYỄ VĂN | THIÊN | DH10TA | 1 |
| 58 | 10160105 | NGUYĒN TRƯỜNG | THO | DH10TK | 1 |
| 59 | 11120045 | HUỲNH THİ | THOAI | DH11KT | 1 |
| 60 | 12120131 | LÊ HỮU | THUẬN | DH12KT |  |
| 61 | 12122057 | HOÀNG THİ MINH | THUY̌ | OH12QT |  |
| 62 | 12131280 | NGUYỄN HUY̌NH NHU' | THƯY | DH12CH |  |
| 63 | 12120135 | TRẦ THỊ THU | THỦY | DH12KT |  |
| 64 | 11121006 | PHAM THİ | THU' | DH11KT |  |
| 65 O | 11122037 | TRẦ VĂN | Ti | DH11QT |  |
| 66 | 12111297 | NGUYỄN MANH | TIÊN | DH12CN |  |
| 67 | 11112268 | NGUYÊN THIÊN | TRANG | DH11TY |  |
| 68 | 12120216 | NÔNG THİ | TRANG | DH12KT |  |
| 69 | 11111031 | Ê THANH | TRÂM | DH11CN |  |
| 0 | 11122054 | NGUYẼN THİ QUYỄ | TRÂM | DH110T | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | 11120100 | TÔ THỊ TUYÉT | TRINH | DH11KT. | 1 |
| 72 | 12111216 | Ê ĐỨC | TRỌNG | DH12CN | 1 |

Ngày Thi : 12/01/14 Giờ thi: 14g45 - phút Phòng thi TV103

| $\begin{aligned} & \text { Số } \\ & \text { tờ } \end{aligned}$ |  | - | en |  | $\begin{array}{c\|} \hline \text { Điểm } \\ \text { tônng kêt } \end{array}$ | \| Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | linr | 2 |  | 6 | 8 | (1) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3) (9) (10) |
| 1 | d lim | 2 |  | , | 75 | (1) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (4) (8) (9) (10) |
| 1 | $\frac{8}{4}$ | 2 |  | 55 |  | (1) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (a) (8) (9) (10) |
| 1 |  | 2 |  | 5 | 7 | (1) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (8) (9) (1) |
| 1 | Tho | 2 |  | $5$ | 7,) | (1) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (4) (8) (9) (10) |
|  |  | 2 |  | 4 | 6 | (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
| 1 |  | 2 |  | 8 | 10 | (1) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (4) |
|  | Thew | 2 |  |  |  | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (48) (7) (8) (9) (10) |
|  | Thr | 2 |  |  |  | (1) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 77 (8) (a) (i0) |
| $\mid 1$ | Thit | 2 |  |  |  | (1) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (20) (8) (9) (10) |
|  | oi | 2 |  |  |  | (1) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (3) (9) (10) |
|  | $2$ | 2 |  | 4 | 6 | (1) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (4) (7) (8) (9) (1) |
| $14$ |  | 2 |  |  | $0,5$ | (2) () (1) (2) (3) (4) (5) (6) (4) (8) (9) (1) |
|  | tb | 2 |  | 7 | 9 | (1) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (10) |
|  | 7ran | 2 |  | 1 | 9,5 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3) (10) |
|  | H2th | 2 |  |  | 7,5 | (1) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (4) (8) (9) (10) |
|  | Trish | 2 |  |  | 2,5 | (1) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (3) (8) (9) (10) |
|  | hat | 2 |  |  | 7 | (1) () (1) (2) (3) (4) (5) (6) (3) (8) (9) (10) |

Nhóm Thi : Nhóm 02 - Tổ 001-Đơt 1


Điểm thi: Điểm thi cuối kỳ.
Điểm thi, Đ1,Đ2 tinh thang điểm 10 và đã nhân trọng số

Cán bộ coi thi $1 \& 2$
$\qquad$
(Quản lý môn học)


Cán bộ chấm thi $1 \& 2$
Cán bộ chấm thi 1\&2

Môn Học: Quản trị trang trại (208414) - SôTín Chi: 2



[^0]:    iểm thi: Điềm thi thi cuối ky
    Điểm thi, Đ1,Đ2 tính thang điểm 10 và đã nhân trọng số

    Số bài 2 bin .......; Số tờ:. 6.8 .
    Lưu ý: $Đ 1, Ð 2:$ Điềm thành phần 1,2 .

