# DANH SÁCH KHÔNG ĐẶT TỐT NGHIỆP

Đại học Chính quy (CN), ngành, khóa 2009 - 2013  
ngày; Lớp 09108; Mã TC: TN09108

<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Mã SV</th>
<th>Họ và tên</th>
<th>Tên lớp</th>
<th>STC</th>
<th>TBTL</th>
<th>Mã MHBB</th>
<th>Tên môn học</th>
<th>TC</th>
<th>BBTC</th>
<th>NHHK</th>
<th>DTK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>09108009</td>
<td>HOÀNG NGỌC</td>
<td>DIỄP</td>
<td>091080A</td>
<td>177</td>
<td>6.10</td>
<td>1120030</td>
<td>Hình học và kỹ thuật B</td>
<td>3</td>
<td>2009-2010-HK02</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1156020</td>
<td>Hoá lý in</td>
<td>4</td>
<td>2011-2012-HK02</td>
<td>4.8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1990030</td>
<td>Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục</td>
<td>2</td>
<td>2012-2013-HK01</td>
<td>4.3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>09108028</td>
<td>ĐÀNG PHI</td>
<td>LONG</td>
<td>091080A</td>
<td>165</td>
<td>6.13</td>
<td>1001013</td>
<td>Toán cao cấp A3</td>
<td>3</td>
<td>2013-2014-HK02</td>
<td>3.4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1001020</td>
<td>Xác suất thống kê</td>
<td>3</td>
<td>2013-2014-HK02</td>
<td>3.6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1003041</td>
<td>Hóa đại lượng A1</td>
<td>3</td>
<td>-</td>
<td>0.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1104118</td>
<td>Anh văn chuyên ngành</td>
<td>3</td>
<td>2010-2011-HK02</td>
<td>4.6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1144010</td>
<td>Kỹ thuật điện</td>
<td>3</td>
<td>2010-2011-HK01</td>
<td>3.7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>09108029</td>
<td>PHÚ THY</td>
<td>LONG</td>
<td>091080B</td>
<td>170</td>
<td>6.40</td>
<td>1001011</td>
<td>Toán cao cấp A1</td>
<td>3</td>
<td>2009-2010-HK01</td>
<td>4.4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1001012</td>
<td>Toán cao cấp A2</td>
<td>3</td>
<td>2014-2015-HK01</td>
<td>4.4</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Số Tin Chí Tích Lữ Chung 191  
Điểm Trung Bình Tích Lữ 5.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>STT</th>
<th>Mã SV</th>
<th>Họ và tên</th>
<th>Tên lớp</th>
<th>TC</th>
<th>TBTL</th>
<th>Mã MHBB</th>
<th>Tên môn học</th>
<th>BBTC</th>
<th>NHHK</th>
<th>ĐTK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3</td>
<td>09108029</td>
<td>PHỤ THY</td>
<td>LONG</td>
<td>091080B</td>
<td>170</td>
<td>6.40</td>
<td>1001013</td>
<td>Toán cao cấp A3</td>
<td>3</td>
<td>2014-2015-HK01</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1003041</td>
<td>Hóa đại cuộc A1</td>
<td>3</td>
<td>2013-2014-HK02</td>
<td>4.3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>09108049</td>
<td>LÊ QUANG</td>
<td>TÀM</td>
<td>091080B</td>
<td>150</td>
<td>5.94</td>
<td>1001011</td>
<td>Toán cao cấp A1</td>
<td>3</td>
<td>2014-2015-HK01</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1001012</td>
<td>Toán cao cấp A2</td>
<td>3</td>
<td>2011-2012-HK01</td>
<td>4.8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1002011</td>
<td>Vật lý đại cuộc A1</td>
<td>3</td>
<td>2013-2014-HK02</td>
<td>4.8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1002012</td>
<td>Vật lý đại cuộc A2</td>
<td>2</td>
<td>2014-2015-HK01</td>
<td>4.4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1005030</td>
<td>Kinh tế học đại cuộc</td>
<td>2</td>
<td>2009-2010-HK01</td>
<td>4.1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1104118</td>
<td>Anh văn chuyên ngành</td>
<td>3</td>
<td>2012-2013-HK02</td>
<td>3.4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1144010</td>
<td>Kỹ thuật điện</td>
<td>3</td>
<td>2010-2011-HK02</td>
<td>2.7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1162010</td>
<td>Kỹ thuật điện tử</td>
<td>3</td>
<td>2010-2011-HK02</td>
<td>4.2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1257022</td>
<td>ĐA công nghệ gia công sau in</td>
<td>1</td>
<td>2011-2012-HK02</td>
<td>4.0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1990030</td>
<td>Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục</td>
<td>2</td>
<td>2010-2011-HK01</td>
<td>4.8</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ghi chú: BBTC = Tổ hợp nhóm MH bất bước tự chọn chưa tích lũy được
Nhóm TC 01: 2 TC (Min)
1003060 Hóa hữu cơ 4
OCHE132350 Hóa hữu cơ 3
OCHE220203 Hóa hữu cơ 2
Nhóm TC 02: 30 TC (Min)
1256040 Đổ hóa vi tính 4
1256050 Xử lý ảnh 4
1256060 RIP và các thiết bị ghi 2
1256070 Kỹ thuật dán trang 2
1356010 TT Tốt nghiệp (trước in) 3
1856080 TT Công nghệ (trước in) 3
1856091 TT chuyên ngành 1 (trước in) 4
1856092 TT chuyên ngành 2 (trước in) 8
1257081 Công nghệ in offset 4
1257090 Công nghệ in lôm 3
1257100 Công nghệ in Flexo 3
1257111 Các công nghệ in đặc biệt 2
1357010 TT Tốt nghiệp (in) 3
1857060 TT Công nghệ (in) 3
1857101 TT chuyên ngành 1 (in) 4
1857102 TT chuyên ngành 2 (in) 8
1257120 Kỹ thuật dán sách 4
1257130 C. nghệ gia công bề mặt ảnh phẩm 3
1257140 KT thành phẩm cho nhân hàng và BB 5
1357020 TT Tốt nghiệp (sau in) 3
1857050 TT Công nghệ (sau in) 3
1857121 TT chuyên ngành 1 (sau in) 4
1857122 TT chuyên ngành 2 (sau in) 8
Nhóm TC 03:    7 TC  (Min)
1256100  Khóa luận tốt nghiệp KT  7
1256090  Chuyển đề 2 (TN-KT)   3
1257160  Chuyển đề 1 (TN-KT)   2
1257170  Chuyển đề 3 (TN-KT)   2
1256090  Chuyển đề 2 (TN-KT)   3
1257180  Chuyển đề 4 (TN-KT)   4
Nhóm TC 04:    1 TC  (Min)
108032    GD quốc phòng phân 2(DH)  1
GDQ008032  Giáo dục quốc phòng 2(DH)  1
Nhóm TC 05:    5 TC  (Min)
1081020  Nhập môn tin học   5
1081022  Lập trình Q.Lý với MS Access  5
Nhóm TC 06T:   3 TC  (Min)
1121040  Cơ ứng dụng  3
1121190  Cơ học ứng dụng ngành AVKT (NN  3