Héi liªn hiÖp phô n÷ ViÖt Nam **Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam**

 **Häc viÖn phô n÷ viÖt nam** **§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc**

 *Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2020*

**DANH SÁCH SINH VIÊN BUỘC THÔI HỌC**

**HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020**

*(Kèm theo QĐ số ………/QĐ-HVPNVN ngày ……. tháng ……… năm 2020*

*Của Giám đốc Học viện phụ nữ Việt Nam)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã SV** | **Tên sinh viên** | **Lớp** | **TC tích lũy****(Hệ 10)** | **TBD tích lũy****(Hệ 10)** | **Ghi chú** |
| 1 | 155GPT0164 | Vò ThÞ Quúnh | Trang |  2.47 |  0.61 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 2 | 1553410004 | NguyÔn TrÇn Ph­­­¬ng | Anh |  3.19 |  0.54 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 3 | 1657610082 | Vò DiÖu | H­­­¬ng |  0.10 |  0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 4 | 1657610191 | NguyÔn T­­­êng | Vi |  2.90 |  0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 5 | 1653810055 | Lª Thanh | Hµ |  0.15 |  0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 6 | 1653410095 | NguyÔn Hång | Nhung |  0.80 |  0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 7 | 1757610004 | Lý Ngäc | Anh |  0.00 |  0.71 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 8 | 1753190028 | NguyÔn Huy | Hoµng |  0.00 |  0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 9 | 1753810162 | NguyÔn Minh | Th¾ng |  0.00 |  0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 10 | 1753430093 | §µm DiÖu | Linh |  2.78 |  1.62 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 11 | 1753410051 | NguyÔn ThÞ | HuyÒn |  2.47 |  1.39 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 12 | 1753240033 | Ng« Hång | H¶i |  0.00 |  0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 13 | 1753240004 | NguyÔn ThÞ Ngäc | ¸nh |  3.19 |  0.50 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 14 | 1877610050 | §ç HuyÒn | An |  0.68 |  0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 15 | 1877610005 | Lª ThÞ Ngäc | ¸nh |  3.90 |  2.02 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 16 | 1873190005 | §ç Nguyªn Gi¸ng | H­­­¬ng |  1.86 |  0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 17 | 1873810046 | Lª Ph­­­¬ng | Thu |  0.49 |  0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 18 | 1873430072 | NguyÔn Minh | Ch©u |  3.53 |  2.56 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 19 | 1873410114 | NguyÔn Duy | H­­­ng |  0.00 |  1.54 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 20 | 1873410026 | Bïi Trµ | My |  0.16 |  2.23 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 21 | 1873410117 | L­­­¬ng Thu | Ph­­­¬ng |  0.17 |  2.25 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 22 | 1873410111 | NguyÔn Thu | Ph­­­¬ng |  0.36 |  2.51 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 23 | 1873410038 | Lª BÝch | Ph­­­îng |  0.20 |  0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |
| 24 | 1873240102 | NguyÔn Nh­­­ | Ngäc |  2.82 |  0.52 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 192 |