DANH SÁCH GHI ĐIÊM MÔN HỌC

Hoc Kỳ 1 - Năm Hoc 13-14
Ngà̀ Thi : 07/01/14 Giờ thi: 09g30-phút Phòng thi T1

Nhóm Thi : Nhóm 01-Tổ 001 - Độ 1
Môn Học: Kinh tẽ QL tài nguyên nước (208609) - SỗTín Chi: 2


Số bài:...79.....; Số tờ:. © (0)....
 Diê̂m thi, ©1, Đ2 tînh thang điểm 10 và đã nhân trọng số

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

# TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM TPHCM 

PHÖNG ĐÀO TAO

Hoc Kỳ 1 - Năm Họ 13-14
Môn Họ́: Kinh tếQL tài nguyên nước (208609) - SốTín Chi: 2
Ngày Thi: 07/01/14 Giờthi: 09g30- phút Phòng thi T1
Nhóm Thi: Nhớn 01 - Tổ001- Đọt 1


## DANH SÁCH GHI DIỂM MÔN HỌC

Học Kỳ 1－Năm Hợ 13－14
Môn Học：Kinh tẽ QL tài nguyên nước（208609）－SôT Tín Chi： 2
Ngày Thi：07／01／14 Giờthi：09g30－phút Phòng thi T1
Nhóm Thi ：Nhóm 01 －Tổ 001 －Đơt 1

| STT | Mã SV | Họ và |  | Lớp | $\begin{aligned} & \text { Số } \\ & \text { tờ } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { Chữ ký } \\ \text { SV } \end{gathered}$ | $\binom{\oplus 1}{(30 \%)}$ | $\left(\begin{array}{c}\oplus \\ \left(\begin{array}{l}\text { \％}\end{array}\right) \\ \hline\end{array}\right.$ | $\begin{gathered} \text { Diển } \\ \text {.hi } \\ (f, \% \%) \end{gathered}$ | Diểm tổng kễt | Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên | Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 37 | 2120399 | LÊ THİ NGỌC | MINH | \＄H12KM | 1 | $C 1$ | $7,0$ |  | 5.5 | 6,0 | （v）（0）（1）（2）（3）4）（5）（7）（8）（9）（10） | （0）（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9） |
| 38 | 2120098 | PHAM PHU̇NG TIỂU | MY | 中H12KM | 1 | ralina | 8，3 |  | 3，0 | 416 | （v）（0）（1）（2）（3）（5）（6）（7）（8）（9）（10） | （0）（1）（2）（3）4）5（5）（7）（8）（9） |
| 39 | 2120590 | Ê THİ THANH | NA | 中H12KM | 1 | liat | $7,5$ |  | 5，8 | 6，3 | （v）（0）（1）（2）（3）4）5 5 （7）（8）（9）（10） | （0）（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9） |
| 40 | 2120010 | PHAN HOÀNG | NAM | DH12KM | 1 |  | $7,3$ |  | 5，8 | 6，3 | （v）（0）（1）（2）（3）4）5（6）（8）（9） 0 | （0）（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9） |
| 41 | 12120398 | NGUYỄN THİ CHỨC | NĂNG | DH12KM | 1 | $n g l i n g$ | $18,3$ |  | 6，5 | 7,0 | （v）（0）（1）（2）（3）4）5（6）（8）（9）（10） | （0）（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9） |
| 42 | 12120422 | NGUYỄN ĐỐ LINH THȦ | NGỌC | DH12KM | d | Chey | $7,3$ |  | 7，5 | $7,4$ | （v）（0）（1）（2）（3）（4）（5）（6）（8）（9）（10） | （0）（1）（2）（3）（5）（6）（7）（8）（9） |
| 43 | 11143248 | NGUYỄN NGỌC THȦO | NGUYÊN | DH11KM | 1 |  | $18,3$ |  | 8，0 | 8,1 | （v）（0）（1）（2）（3）4）（5）（6）（7）（9）（10） | （0）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9） |
| 44 | 12120557 | NGUYÊN THI YẾN | NHI | DH12KM | 1 | $0$ | $18,3$ |  | 6,5 | 7,0 | （v）（0）（1）（2）（3）（4）（5）（6）（8）（9）（10） | （9）（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9） |
| 45 | 12120393 | PHAM VÂN | NHI | PH12KM | 人 |  | $583$ |  | 6,0 | 6，7 | （v）（0）（1）（2）（3）4 5（ 5 （8）（9）（10） | （0）（1）（2）（3）（4）（5）（6）（1）（8）（9） |
| 46 | 12120197 | JÄN THİ THUY | NHIÊN | PH12KM | 4 | hien | 8,3 |  | 5，0 | 6,0 | （v）（0）（1）（2）（3）4（5）（7）（8）（9）（10） | （0）（1）（2）（3）4）（5）（6）（7）（8）（9） |
| 47 | 12120596 | Ê HOȦNG UYÊN | NHU | pH12KM | 1 |  | $18,3$ |  | 5，5 | 6，3 | （v）（0）（1）（2）（3）4）5（6）（7）（8）（9）（10） | （0）（1）（2）3）（4）（5）（6）（7）（8）（9） |
| 48 | 12120199 | NGUYỄ THİ | NƠ＇ | DH12KM | $\ell$ |  | $78,3$ |  | 5，0 | 6,0 | （v）（0）（1）（2）（3）4）5（7）（8）（9）（10） | （9）（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）8）（9） |
| 49 | 11143127 | PHAN DIỄM | PHÚC | DH11KM | $d$ |  | $17,5$ |  | $5,0$ | $5,8$ | （v）（0）（1）（2）（3）4（ 5 （6）（7）（9）（10） | （0）（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（9） |
| 50 | 12120115 | MAI THI KIM | PHỤNG | PH12KM | 1 | Coliat | $175$ |  | $18,3$ | 8,7 | （v）（0）（1）（2）（3）4）（5）（6）（7）（9）（10） | （0）（2）（3）（4）5（6）（7）8）（9） |
| 51 | 12120118 | HÔ THI | PHUƠ̇C | DH12KM | 1 | III | $7,3$ |  | $5,5$ | $6,0$ | （v）（0）（1）（2）（3）4）5（a）（7）（9）（10） | （1）（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9） |
| 52 | 11143167 | EETHI | QUYÊN | DH11KM | 2 | Curepor | $8,5$ |  | 90 | 8,9 | （v）（0）（1）（2）（3）4）5（6）（7）（9）（0） | （0）（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）39 |
| 53 | 11143088 | NGUYÊN THÊ | QUYËN | DH11KM | 1 | Ale | $7,3$ |  | 7,0 | $7,1$ | （v）（0）（1）（2）（3）4）5（6）（8）（9）（10） | （0）（2）（3）（4）5）（6）（7）（8）（9） |
| 54 | 11143188 | PIỆP NHU | QUẎNH | DH11KM | A | $8 / 2$ | 8,3 |  | 8，0 | ，8，1 | （v）（0）（1）（2）（3）4）5（6）（7）（8）（10） | （0）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9） |

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

Cán bộ coi thi $1 \& 2$

（Ouản tú mồn hộ mâ

## Hauth <br> PGS．TS．BȦNG THANH HA

Cán bộ chấm thi $1 \& 2$ Ngày tháng năm Cán bộ châm thi 182 Ngày

## DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Họ Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Số bài: $79 . . . . . . ;$ Số tờ:... $80 \ldots .$.

## DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Hoc Kỳ 1 - Năm Hoc 13-14
Môn Học: Kinh tễ QL tài nguyên nước (208609) - SỗTín Chi: 2
Ngày Thi: 07/01/14 Giờ thi: 09g30-phút Phòng thi T1
Nhớm Thi : $\quad$ Nhóm 01-Tổ001 - Đot

| STT | Mã SV | Họ và tên |  | Lớp | $\begin{aligned} & \text { Số } \\ & \text { tờ } \end{aligned}$ | $\left\lvert\, \begin{gathered} \text { Chữ ký } \\ \text { SV } \end{gathered}\right.$ | $\begin{gathered} 91 \\ (80 \%) \end{gathered}$ | $\left(\begin{array}{l} \pm 2 \\ \hline\end{array}\right.$ | $$ | Điểm tổng kết | Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên | Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 73 | 10143088 | RẦN THİ NGỌC | TRÂM | DH10KM | 1 | $7 \mathrm{~m}$ | $8,3$ |  | 6,0 | 6,7 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) 2 $^{(7) ~(8) ~(9) ~(10) ~}$ | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) |
| 74 | 11143174 | LÊ THỊ MINH | TRÍ | DH11KM | $\wedge$ | mulu | 8,5 |  | 9,0 | 8,9 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) |
| 75 | 11143207 | BACH THỊ PHƯƠNG | UYÊN | DH11KM | 1 | 245 | 8,3 |  | 8,2 | 8,2 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) | (0) (1) (3) (4) (5) (6) (7) 88 (9) |
| 76 | 12120160 | RẦN THỊ THU | UYÊN | DH12KM |  | recallent | $73$ |  | 8,0 | 7,8 | (v) (0) (1) (2) (3) 44 (5) (6) (8) (9) 0 | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) |
| 77 | 12120161 | TRẦN THẾ | VĂN | PH12KM | 1 | $\sqrt{\infty}$ | $\text { 年, } 3$ |  | 7,0 | 71 | (v) (0) (1) (2) (3) 44 (5) (6) (8) (9) (10) | (0) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8 (9) |
| 78 | 12120505 | PHAN THI THANH | XUÂN | PH12KM | 1 |  | $7,3$ |  | 7,5 | 7,4 | (v) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) 0 | (0) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 79 | 12120409 | LÊ HoÀng | YỄN | PH12KM | 1 | 6, | $8,3$ |  | $8,3$ | 8,3 | (v) (0) (1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (9) (1) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
| 80 | 12120602 | RẦN THỊ KIM | YẼ̃ | PH12KM | 4 | vhosiv. | $18,3$ |  | 7,5 | 7,7 | (V) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (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) (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) 44 (5) (6) (7) (8) (9) (0) | (0) (1) (2) (3) 44) (5) (6) 7) 88 (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) (5) (6) (7) (8) (9) (0) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) (0) (1) (2) (3) 44 (5) (6) (7) (8) (9) (10) | (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 88 (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) (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) |

[^0]Duyệt của Trưởng Bộ môn
tháng
năm

Cán bộ chẫm thi $1 \& 2$
Ngày


[^0]:    Số bài:....7.......; Số tờ:...8.
    Cán bộ coi thi 182 Lưu y̆: ©1, Đ2: Điềm thành phần 1,2;

    Điểm thi, Đ1,Đ2 tính thang điểm 10 và đã nhân trọng số

