Họ Kỳ 1 - Năm Học 13-14
Môn Học: Giáo dục khuyễn nông (208503) - Sỗ Tín Chi: 2
Ngày Thi: 11/01/14 Giờ thi: 12 g 15 - phút Phòng thi TV101
Nhớm Thi : Nhóm 01-Tổ 001 - Đọ̣ 1


DANH SÁCH GHI ĐIÊM MÔN HỌC
Hoc Kỳ 1 - Năm Hoc 13-14
Môn Học: Giáo dục khuyễn nông (208503) - Sỗ Tín Chỉ: 2

Ngày Thi : 11/01/14 Giờ thi: 12g15 - phút Phòng thi TV101

Nhóm Thi : Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợ 1


PHÒNG ĐÀO TAO
DANH SÁCH GHI ĐIÊM MÔN HỌC
Họ Kỳ 1 - Năm Học 13-14
Môn Học: Giáo dục khuyễn nông (208503) - SốTín Chi: 2
Ngày Thi :
11/01/14 Giờ thi: 12g15 - phút Phòng thi TV101
Nhóm Thi : Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợ 1


[^0]Cán bộ chấm thi 182 Ngày 44 tháng 02 năm $201 \%$
(Quán lý môn học)
Lé T. Nomet
of Na. Thi Kim Thoa

## Ngugen voir rám

DANH SÁCH GHI DIỂM MÔN HỌC
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14
Môn Học: Giáo dục khuyếi nông (208503) - Sô Tín Chi: 2

Ngày Thi: 11/01/14 Giờ thi: 12g15 - phút Phòng thi TV101

Nhóm Thi: $\quad$ Nhóm 01-Tổ001-Đọt 1

| STT | Mã SV | Họ và tên | Lớp | $\begin{aligned} & \text { Số } \\ & \text { tờ } \end{aligned}$ | Chữ ký SV | $\left\|\begin{array}{ll} 0 & 1 \\ c & \% \end{array}\right\|$ | $\left.\right)$ |  | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { Điểm } \\ \text { tổng kễt } \end{array}$ | Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên | Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 55 | 1212002 | PHAM THI TH | DH12KT | 1 | U | 7,5 | (1, 08 | 815 7 | 8,7 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (4i4) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) |
| 56 | 12120200 | NGUYẼNTH! | DH12KT | 1 | mber | 8,0 | 9,5 | 7,5 7,5 | 8,0 | (v) (0) (1) (2) (3) 44) 55 (6) (7) (2) (9) (10) | (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 57 | 12132027 | DINH VĂN THỊNH | DH12SP | 1 | flef |  | 10,0 |  | 8,1 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (4) (9) (10) | (0) (4) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 58 | 10158900 | LĖ VÄN THÔNG | DH12CN | 1 | $218$ | 8,5 | 5 | . | 8,0 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | (4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 59 | 12120385 | Dằng THİ THU | DH12KT | , | Thus |  | 75 | $75$ | 7, 9 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (3) (8) (9) (1) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3) |
| 60 | 12111206 | LÊ VĂN THUẬN | PH12CN | , | Thuen |  | 9,5 | 8,0 | 8,2 | (v) (0) (1) (2) (3) 44) 55 (6) (7) (4) (9) (10) | (0) (1) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 61 | 12132053 | TRÃNTHİ THUẬN | DH12SP | 1 |  | 9,0 |  | 8,5 | 6,9 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (3) (7) (8) (9) (1) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (4) |
| 62 | 12120523 | NGUYENTHI THÚY | DH12KT | 1 | -huy | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 0,1 | (V) (0) (1) (2) (3) 44 (5) (6) (7) (8) (4) (10) | (0) (4) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 63 | 11121006 | PHAM THI THU | DHIIKT |  | Thi | 8.5 | 9,5 | 7,0 | 7.7 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (3) (8) (9) |
| 64 | 12132158 | BUT MINH TIEN | DH12SP- | 9 | $2 \frac{1}{2 n}$ | $7,5$ |  | 10,0 | 7,8 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (40) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (4) (9) |
| 65 | 11120018 | YO THỊ THU TRANG | DH11KT | 2 | $B_{n}$ | 8,5 | $8,0$ | 8,5 | 814 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 66 | 11120100 |  | DH11KT | 2 | Trinh | 810 | 9,5 | 7,5 | 8,0 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3) (9) (10) | (4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 67 | $12132071$ | NGUYẼ̃N NGỌC  <br> RẦN KIM TUỆ | DH12SP |  | $\left\|\frac{e n g}{x y}\right\|$ |  | $10,0$ | 7,5 | 8,1 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3) (9) (10) | (0) (4) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8) (9) |
|  | 12132072 |  | DHI2SP |  |  | $8,0$ | $10$ | 7.0 | 777 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) 5 (6) (3) 8 (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) (8) (9) |
| 69 | 12132167 |  |  | $1$ | U | $8,5$ | $9,5$ | $8,0$ | 8,4 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (9) |
|  | 20163 |  | DH12kT |  |  |  |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) (4) 55 (6) (7) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |



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


Cán bộ chấm thi $1 \& 2$
Ngày 1 Ltháng 02 nămºfly Menmuon svpaystre vain nusm


[^0]:    Số bài:...6.8......; Số tờ:...S.2.......
    Điểm thi: Điểm thi cuối kỳ.
    Điểm thi, Đ1,Đ2 tính thang điểm 10 và đã nhân trọng số

