Lưu ý: Sinh viên click vào đường dẫn form điền kết quả; sau khi điền xong, cần kiểm tra lại bài đã nộp (có trong danh sách)

**Link Văn bản pháp quy:** <https://goo.gl/zsYb9Z>

**Bài kiểm tra cuối kỳ:**

**Form điền kết quả:** <https://goo.gl/BrwrUR>

Kiểm tra bài đã nộp: <https://goo.gl/gmbyGW>

**BÀI TẬP CUỐI KỲ MÔN HƯỚNG NGHIỆP 1**

**Viết tay trên giấy A4, THEO MẪU ĐÍNH KÈM; (nộp lúc 16h00, ngày 30.11.2017; địa điểm: Cơ sở Hòa Khánh Nam)**

**Sinh viên xem file đính kèm.**

**Chú ý: 15h00 chiều ngay (30.11.2017) nộp bản viết tay và tập trung tại SẢNH CƠ SỞ 209 PHAN THANH.**

**LÀM RÈN LUYỆN SINH VIÊN;**

**17H00: GIAO LƯU BÓNG ĐÃ Ở SÂN TRANG HOÀNG 86 - DUY TÂN Điền thông tin vào form theo đường link:** <https://goo.gl/BrwrUR>

**Thời gian làm bài: 60 phút Từ 11h00 -12h00 ngày 30 tháng 11 năm 2017 (công bố số liệu)**

**Bài tập 1 (1điểm): Tính điểm kết thúc học phần của một môn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mục đánh giá | Tỷ lệ | Điểm (thang 10) | Quy đổi |
| Chuyên cần | 15% | a | ……………….. |
| Giữa kỳ | 15% | b | ……………….. |
| Bài tập | 15% | c | ……………….. |
| Cuối kỳ | 55% | d | ……………….. |
| Tổng điểm (thang 10) |  | ……………….. |
| Điểm quy đổi (thang 4) |  | ……………….. |

Quy đổi điểm KTHP theo quy định **421A** (quy đổi điểm: Điều 4; tính điểm học phần điều 21), **QĐ2678** (điều 1)

**Bài tập 2 (1điểm):** Tính điểm trung bình học kỳ I của 1 sinh viên (theo thang 4), kết quả như bảng sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã môn | Tên môn | Số tín chỉ | Điểm (thang 10) | Điểm thang 4 | Tích lũy |
| ARC 111 | Hình Họa 1 | 2 | (a+b)/2 | ………….. | ………….. |
| COM 102 | Viết (tiếng Việt) | 2 | (b+c)/2 | ………….. | ………….. |
| CS 101 | Tin Học Đại Cương | 3 | (c+d)/2 | ………….. | ………….. |
| DTE-CIE 102 | Hướng Nghiệp 1 | 1 | (d+e)/2 | ………….. | ………….. |
| MTH 103 | Toán Cao Cấp A1 | 3 | (e+f)/2 | ………….. | ………….. |
| PHI 100 | Phương Pháp Luận  | 2 | (f+g)/2 | ………….. | ………….. |
| Toàn học kỳ | ………… |  |  | ………. |
| Trung bình học kỳ (thang 4) | ………………………………………………… |

(Tham khảo: Điều 19, QĐ **421A**)

(ghi chú: điểm tích lũy = (điểm thang 4)\*số tin chỉ);

**Bài tập 3 (1điểm):** Sinh viên có hai anh em học cùng trường, điểm tổng kết năm học của 2 sinh viên đều đạt như bài tập 2 (cả hai học kỳ); Kết quả Rèn luyện đạt loại tốt. Theo quy định, hai anh em sẽ được giảm học phí bao nhiêu?

(Quy định **347** 01/10/2009), Biết kết quả RLSV đạt loại Tốt.

**Bài tập 4 (1điểm)**: Cho biết điều kiện để sinh viên được công nhận tốt nghiệp.

Điều 26 QĐ **421a**, điều 6, **QĐ2678** (chuẩn tiếng Anh)

**Bài tập 5 (2 điểm):** Cho bảng điểm cuối khóa của sinh viên như bảng số liệu, biết toàn khóa sinh viên phải tích lũy 159 tín chỉ (kể cả thực tập tốt nghiệp), Đồ án TN có khối lượng 8 tín chỉ.

Căn cứ vào số thứ tự trong DS, xác định các thông tin.

1. Tính điểm bảo vệ ĐATN theo thang 4 (Bài tập 1)
2. Tính điểm toàn khóa theo thang 10 (Bài tập 2)
3. Tính điểm toàn khóa theo thang 4 (bài tập 2)
4. Sinh viên có được công nhận tốt nghiệp không? Nếu không được, nêu rõ lý do.
5. Nếu sinh viên được công nhận tốt nghiệp: xếp loại tốt nghiệp là gì?

(Tham khảo bài tập 1,2 ; xếp loại tốt nghiệp theo điều 28, **Quy chế 43/BGDDT**)

**Bài tập 6 (1điểm) :** Cho biết yêu cầu của môn học: Điều kiện tiên quyết, song hành của môn học theo danh sách.

(Sử dụng hệ thống Mydtu để xem); hoặc tra cứu tại: Courses.duytan.edu.vn: lựa chọn năm học, học kỳ, mã môn, tên môn)

**Bài tập 7 (1điểm)**: Để dự thi kết thúc học phần, sinh viên cần thực hiện những nhiệm vụ gì? Cần mang theo các hồ sơ, giấy tờ để được vào phòng thi.

**Bài tập 8 (1điểm)**: Nêu rõ các đơn vị, cá nhân và cách thức liên hệ (văn phòng làm việc) để giải quyết các vấn đề sau của sinh viên:

1. Sinh viên không đồng tình với kết quả chấm bài kiểm tra giữa kỳ.
2. Sinh viên không đồng tình với kết quả chấm bài Kết thúc học phần.
3. Sinh viên khiếu nại về các vấn đề tiêu cực trong công tác học tập tại nhà trường.
4. Sinh viên cần làm lại thẻ sinh viên
5. Sinh viên cần giấy xác nhận đang học tập tại trường (miễn giảm học phí, hoãn nghĩa vụ quân sự.v.v)
6. Sinh viên cần xin bảng điểm học tập.

**Bài tập 9 Theo quy định QĐ 2096.QĐ ĐHDT 11.8.2016,**

Cá nhân sinh viên có thể nhận được danh hiệu gì, điều kiện cần đạt được? (Điều 7)

Cho biết các hình thức kỉ luật đối với sinh viên vi phạm quy định (điều 9). Hình thức kỷ luật nào được ghi vào hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên. Cho ví dụ minh họa.

Dựa vào số liệu theo danh sách đính kèm, sinh viên bị xử lý kỷ luật như thế nào?

**Số liệu bài tập 1, 2, 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | MSSV | Họ Và | Tên | Bài tập 1 và 2 | Bài tập 6 |
| a | b | c | d | e | f | g | Mã môn |
| 1 | 2321614910 | Nguyễn Gia | Bảo | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | MEC | 306 |
| 2 | 2321633815 | Bùi Đại | Bình | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | CIE | 458 |
| 3 | 172227089 | Nguyễn Khắc Hiền | Đức | 6 | 10 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | CIE | 437 |
| 5 | 2321623795 | Đinh Gia | Dũng | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | CIE | 439 |
| 4 | 2321622055 | Nguyễn Tấn | Dũng | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | CIE | 411 |
| 6 | 2321629950 | Trần Quốc | Hà | 5 | 10 | 9 | 10 | 3 | 7 | 2 | CIE | 412 |
| 8 | 2321634194 | Đặng Ngọc | Hòa | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | CIE | 413 |
| 7 | 2321622056 | Trần Vũ Gia | Hòa | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | CIE | 414 |
| 9 | 23216111900 | Nguyễn Việt | Hoàng | 6 | 6 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | CIE | 416 |
| 10 | 2321628317 | Võ Tuấn | Hưng | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | CIE | 417 |
| 13 | 23216212024 | Nguyễn Trường | Huy | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | CIE | 418 |
| 12 | 2321620551 | Tô Phan Quốc | Huy | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | CIE | 467 |
| 11 | 2321613790 | Võ Quốc | Huy | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | CIE | 489 |
| 14 | 2321629894 | Phạm Trung | Kiên | 7 | 7 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | CIE | 487 |
| 15 | 2321124099 | Nguyễn Hoàng | Lợi | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | CIE | 456 |
| 17 | 2321632072 | Ngô Khắc | Nam | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | CIE | 404 |
| 16 | 2321624163 | Trần Văn | Nam | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | HYD | 391 |
| 18 | 2321629755 | Lê Thanh Ngọc | Nhân | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | CIE | 435 |
| 19 | 2321625112 | Lê Minh | Nhật | 1 | 6 | 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | FIN | 441 |
| 20 | 1921619548 | Lê Dương | Phúc | 5 | 10 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | FIN | 442 |
| 21 | 2321624164 | Nguyễn Đức | Phúc | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 7 | 2 | MEC | 316 |
| 22 | 23216211465 | Lê Văn | Phước | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | CIE | 450 |
| 23 | 1921629574 | Nguyễn Văn | Quốc | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | CIE | 403 |
| 24 | 2321622756 | Nguyễn Ngọc | Tài | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | CIE | 377 |
| 25 | 2321629766 | Phạm Hữu | Tài | 10 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | CIE | 323 |
| 26 | 2321633816 | Trương Văn | Tài | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | CIE | 376 |
| 27 | 2321622757 | Lê Đức | Thông | 9 | 5 | 6 | 10 | 2 | 7 | 2 | CIE | 485 |
| 28 | 2321618537 | Vương Quốc | Tình | 5 | 8 | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | CIE | 483 |
| 29 | 2321618539 | Nguyễn Minh | Tuấn | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 | CIE | 324 |
| 30 | 2321614161 | Lương Thế | Việt | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | FST | 342 |
| 31 | 2321118219 | Nguyễn Thành | Vinh | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | CIE | 450 |

**Số liệu bài tập 9**

| TT | MSSV | Họ Và | Tên | **Nội dung vi phạm** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2321614910 | Nguyễn Gia | Bảo | Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma tuý |
| 2 | 2321633815 | Bùi Đại | Bình | Làm hư hỏng, mất mát tài sản của trường |
| 3 | 172227089 | Nguyễn Khắc Hiền | Đức | Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ làm hộ, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào bài thi; bỏ thi không có lý do chính đáng |
| 4 | 2321623795 | Đinh Gia | Dũng | Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật |
| 5 | 2321622055 | Nguyễn Tấn | Dũng | Đánh nhau gây thương tích, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau |
| 6 | 2321629950 | Trần Quốc | Hà | Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức |
| 7 | 2321634194 | Đặng Ngọc | Hòa | Học hộ hoặc nhờ người khác học hộ; có các hành vi gian lận trong học tập |
| 8 | 2321622056 | Trần Vũ Gia | Hòa | Vô lễ với thầy, cô giáo và CBCC nhà trường |
| 9 | 23216111900 | Nguyễn Việt | Hoàng | Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép |
| 10 | 2321628317 | Võ Tuấn | Hưng | Thi, kiểm tra hộ, hoặc nhờ thi, kiểm tra hộ; làm hộ bài, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, khoá luận tốt nghiệp |
| 11 | 23216212024 | Nguyễn Trường | Huy | Hút thuốc, xả rác trong lớp học và khuông viên Trường |
| 12 | 2321620551 | Tô Phan Quốc | Huy | Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp |
| 13 | 2321613790 | Võ Quốc | Huy | Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật |
| 14 | 2321629894 | Phạm Trung | Kiên | Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép |
| 15 | 2321124099 | Nguyễn Hoàng | Lợi | Chứa chấp buôn bán vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy và các hàng cấm theo quy định của Nhà nước. |
| 16 | 2321632072 | Ngô Khắc | Nam | Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức |
| 17 | 2321624163 | Trần Văn | Nam | Tổ chức học, thi, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu luận, khoá luận tốt nghiệp |
| 18 | 2321629755 | Lê Thanh Ngọc | Nhân | Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức |
| 19 | 2321625112 | Lê Minh | Nhật | Đưa phần tử xấu vào trong Trường, KTX gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trong Nhà trường. |
| 20 | 1921619548 | Lê Dương | Phúc | Say rượu, bia khi đến lớp. |
| 21 | 2321624164 | Nguyễn Đức | Phúc | Say rượu, bia khi đến lớp. |
| 22 | 23216211465 | Lê Văn | Phước | Thi, kiểm tra hộ, hoặc nhờ thi, kiểm tra hộ; làm hộ bài, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, khoá luận tốt nghiệp |
| 23 | 1921629574 | Nguyễn Văn | Quốc | Đánh nhau gây thương tích, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau |
| 24 | 2321622756 | Nguyễn Ngọc | Tài | Sử dụng ma tuý |
| 25 | 2321629766 | Phạm Hữu | Tài | Sử dụng ma tuý |
| 26 | 2321633816 | Trương Văn | Tài | Chứa chấp, môi giới mại dâm và hoạt động mại dâm |
| 27 | 2321622757 | Lê Đức | Thông | Hút thuốc, xả rác trong lớp học và khuông viên Trường |
| 28 | 2321618537 | Vương Quốc | Tình | Hút thuốc, xả rác trong lớp học và khuông viên Trường |
| 29 | 2321618539 | Nguyễn Minh | Tuấn | Vi phạm các quy định về an toàn giao thông |
| 30 | 2321614161 | Lương Thế | Việt | Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép |
| 31 | 2321118219 | Nguyễn Thành | Vinh | Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép |
| 32 |   |   |   | Say rượu, bia khi đến lớp. |
| 33 |   |   |   | Không chấp hành đúng quy định của địa phương nơi cư trú, gây rối, làm mất trật tự ảnh hưởng đến an ninh xã hội… |
| 34 |   |   |   | Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức |

| **STT** | **MÃ SINH VIÊN** | **HỌ VÀ TÊN** | **TB các HK ( 159 )** | **TB các HK ( 159 )** | **ĐIỂM TỐT NGHIỆP** | **TB TOÀN KHOÁ ( 167 )** | **GDTC** | **GDQP** | **KSA** | **KST** | **Điểm RL** | **Số tín chỉ học lại** | **Số tín chỉ chưa hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KH Mác-****Lê Nin (4tc)** | **BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP** **( 8 )** |
| **THANG 10** | **THANG 4** |
|  |   |   |   | Thang 10 | Thang 10 | Thang 10 | Thang 10 | Thang 4 | Thang 4 | Thang 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | **2321614910** | Nguyễn Gia | **Bảo** | **6.99** | **2.83** | 7 | **7.4** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **717** | **Đạt** | **Khá** | **14** | **1** |
| 2 | **2321633815** | Bùi Đại | **Bình** | **7.25** | **3.03** | 4.7 | **6.1** |  |  |  | **Không** | **Đạt** | **365** | **Đạt** | **Khá** | **7** | **0** |
| 3 | **172227089** | Nguyễn Khắc Hiền | **Đức** | **6.73** | **2.71** | 4.3 | **6.6** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **750** | **Không** | **Khá** | **5** |  |
| 5 | **2321623795** | Đinh Gia | **Dũng** | **6.20** | **2.33** | 6.7 | **6.7** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **561** | **Đạt** | **Khá** | **7** |  |
| 4 | **2321622055** | Nguyễn Tấn | **Dũng** | **6.78** | **2.71** | 4.3 | **6.4** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **687** | **Đạt** | **Tốt** | **9** | **5** |
| 6 | **2321629950** | Trần Quốc | **Hà** | **6.59** | **2.63** | 4.3 | **6.5** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **608** | **Đạt** | **Khá** | **8** |  |
| 8 | **2321634194** | Đặng Ngọc | **Hòa** | **6.59** | **2.63** | 5.1 | **6.3** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **543** | **Đạt** | **Tốt** | **14** |  |
| 7 | **2321622056** | Trần Vũ Gia | **Hòa** | **8.35** | **3.67** | 5.9 | **8.9** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **665** | **Đạt** | **Tốt** | **0** |  |
| 9 | **23216111900** | Nguyễn Việt | **Hoàng** | **6.75** | **2.71** | 6.2 | **7.9** |  |  |  | **Đạt** | **Không** | **531** | **Đạt** | **Tốt** | **12** | **3** |
| 10 | **2321628317** | Võ Tuấn | **Hưng** | **7.25** | **3.03** | 7.2 | **6.8** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **571** | **Không** | **Tốt** | **15** |  |
| 13 | **23216212024** | Nguyễn Trường | **Huy** | **6.95** | **2.84** | 6.3 | **7.4** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **655** | **Đạt** | **Tốt** | **13** |  |
| 12 | **2321620551** | Tô Phan Quốc | **Huy** | **6.83** | **2.77** | 5.2 | **6.6** |  |  |  | **Không** | **Đạt** | **396** | **Đạt** | **Tốt** | **6** |  |
| 11 | **2321613790** | Võ Quốc | **Huy** | **6.73** | **2.69** | 6.7 | **6.9** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **580** | **Đạt** | **Khá** | **6** | **2** |
| 14 | **2321629894** | Phạm Trung | **Kiên** | **7.41** | **3.14** | 7.3 | **7.7** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **464** | **Đạt** | **Tốt** | **9** |  |
| 15 | **2321124099** | Nguyễn Hoàng | **Lợi** | **6.49** | **2.57** | 7.5 | **7.2** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **709** | **Đạt** | **Tốt** | **0** |  |
| 17 | **2321632072** | Ngô Khắc | **Nam** | **7.61** | **3.23** | 7.1 | **6.4** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **442** | **Đạt** | **Tốt** | **9** |  |
| 16 | **2321624163** | Trần Văn | **Nam** | **5.98** | **2.21** | 5.9 | **6.8** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **512** | **Đạt** | **Khá** | **13** |  |
| 18 | **2321629755** | Lê Thanh Ngọc | **Nhân** | **5.95** | **2.06** | 6.9 | **6.5** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **658** | **Đạt** | **Khá** | **9** | **1** |
| 19 | **2321625112** | Lê Minh | **Nhật** | **7.38** | **2.85** | 6.5 | **5.7** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **515** | **Đạt** | **Khá** | **0** |  |
| 20 | **1921619548** | Lê Dương | **Phúc** | **6.63** | **2.65** | 6.8 | **6.8** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **513** | **Đạt** | **Tốt** | **13** |  |
| 21 | **2321624164** | Nguyễn Đức | **Phúc** | **6.05** | **2.26** | 6.6 | **6.8** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **586** | **Đạt** | **Khá** | **4** |  |
| 22 | **23216211465** | Lê Văn | **Phước** | **6.99** | **2.87** | 4.2 | **7.0** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **414** | **Đạt** | **Tốt** | **0** | **2** |
| 23 | **1921629574** | Nguyễn Văn | **Quốc** | **6.35** | **2.45** | 4.4 | **7.6** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **682** | **Đạt** | **Khá** | **2** |  |
| 24 | **2321622756** | Nguyễn Ngọc | **Tài** | **6.81** | **2.73** | 4 | **6.9** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **644** | **Đạt** | **Tốt** | **3** |  |
| 25 | **2321629766** | Phạm Hữu | **Tài** | **6.21** | **2.38** | 6.2 | **6.1** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **698** | **Đạt** | **Tốt** | **0** |  |
| 26 | **2321633816** | Trương Văn | **Tài** | **6.64** | **2.65** | 5.7 | **6.5** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **721** | **Đạt** | **Tốt** | **0** |  |
| 27 | **2321622757** | Lê Đức | **Thông** | **6.33** | **2.46** | 4.8 | **6.8** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **652** | **Đạt** | **Tốt** | **0** |  |
| 28 | **2321618537** | Vương Quốc | **Tình** | **6.23** | **2.38** | 4.3 | **6.7** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **731** | **Đạt** | **Khá** | **12** | **2** |
| 29 | 2321618539 | Nguyễn Minh | Tuấn | **6.35** | **7.5** | 6.4 | **7.0** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **544** | **Đạt** | **Tốt** | **4** |   |
| 30 | 2321614161 | Lương Thế | Việt | **7.03** | **8.0** | 6.1 | **6.4** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **626** | **Đạt** | **Tốt** | **2** |   |
| 31 | 2321118219 | Nguyễn Thành | Vinh | **7.94** | **8.5** | 6.5 | **7.8** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **729** | **Đạt** | **Tốt** | **8** |   |
| 32 |   |   |   | **5.98** | **7.5** | 4.6 | **6.6** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **515** | **Đạt** | **Tốt** | **0** | 1 |
| 33 |   |   |   | **5.77** | **7.0** | 6.3 | **6.7** |  |  |  | **Đạt** | **Đạt** | **538** | **Đạt** | **Khá** | **9** |   |