BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THU HOẠCH

Khoa: Khoa Công nghệ thông tin

Lớp: Công nghệ thông tin 3 57

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Mã sinh viên** | **Điểm** |
| 1 | Nguyễn Tuấn Anh | 160713702 | 6.8 |
| 2 | Đặng Việt Bắc | 160713676 | 6.4 |
| 3 | Mai Tất Duyệt | 160702271 | 5.6 |
| 4 | Đỗ Đăng Đại | 160702260 | 8 |
| 5 | Nguyễn Thành Đông | 160702277 | 6.8 |
| 6 | Lê Thị Hà | 160704508 | 6.8 |
| 7 | Hoàng Minh Hiếu | 160704565 | 6.8 |
| 8 | Nguyễn Duy Hiếu | 160704528 | 9.6 |
| 9 | Nguyễn Mạnh Hùng | 160704525 | 7.2 |
| 10 | Bùi Đình Huy | 160704496 | 8 |
| 11 | Nguyễn Quang Huy | 160702206 | 4.4 |
| 12 | Nguyễn Vi Kiên | 160702189 | 6.8 |
| 13 | Phạm Thị Thùy Linh | 160702186 | 7.2 |
| 14 | Hồ Thành Long | 160702309 | 5.6 |
| 15 | Nguyễn Văn Long | 160704571 | 8.4 |
| 16 | Vũ Thành Long | 160713669 | 9.6 |
| 17 | Vi Quang Lưu | 160702210 | 8.4 |
| 18 | Trần Công Minh | 160702230 | 8 |
| 19 | Bùi Thanh Nam | 160702121 | 7.6 |
| 20 | Đoàn Quốc Nam | 160702267 | 7.6 |
| 21 | Nguyễn Trung Nghĩa | 160713661 | 8.4 |
| 22 | Nguyễn Thị Ngọc | 160702264 | 6.8 |
| 23 | Trần Thị Ngọc | 160702302 | 6.8 |
| 24 | Trần Thị Nhẫn | 160702125 | 5.2 |
| 25 | Đỗ Trần Phương | 160704556 | 6.8 |
| 26 | Nguyễn Văn Quân | 160702234 | 5.2 |
| 27 | Mai Xuân Quang | 160702150 | 8.4 |
| 28 | Đinh Ngọc Sơn | 151200414 | 0.4 |
| 29 | Phạm Hoàng Sơn | 160704492 | 9.6 |
| 30 | Hoàng Văn Thái | 160702154 | 9.2 |
| 31 | Phạm Nguyên Thành | 160702284 | 4.8 |
| 32 | Nguyễn Đăng Thịnh | 160702239 | 6.8 |
| 33 | Thiều Chí Thông | 160702305 | 10 |
| 34 | Lê Anh Tiến | 160702202 | 9.2 |
| 35 | Khương Văn Toán | 160702246 | 9.2 |
| 36 | Trịnh Xuân Trí | 160702297 | 6.4 |
| 37 | Ngô Thế Tú | 160702220 | 7.6 |
| 38 | Đinh Châu Tuấn | 160702274 | 7.6 |
| 39 | Đoàn Văn Tùng | 160704513 | 6.8 |
| 40 | Nguyễn Quang Tường | 160702166 | 8.4 |
| 41 | Ly Mí Và | 160702128 | 7.2 |