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 2019*

**DANH SÁCH SINH VIÊN BUỘC THÔI HỌC**

**HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019**

*(Kèm theo QĐ số ………/QĐ-HVPNVN ngày ……. tháng ……… năm 2019*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã SV** | **Tên sinh viên** | **Lớp** | **TC tích lũy** | **TBD tích lũy** | **Ghi chú** |
| **Khóa 1** | | | | | | |
| 1 | 1353410021 | Lại Thùy Linh | K1QTKDA | 149 | 1.92 | ĐK 2 môn |
| 2 | 1353410052 | Nguyễn T Quỳnh Trang | K1QTKDA | 136 | 2.63 | Nợ CCĐK |
| 3 | 1357610063 | Trần Thị Hương | K1CTXHA | 131 | 2.61 | Nợ CCĐK |
| 4 | 1357610055 | Nguyễn Kim Thủy | K1CTXHA | 130 | 2.31 | Nợ CCĐK |
| 5 | 1353410026 | Phạm T Thùy Linh | K1QTKDA | 134 | 2.43 | Nợ CCĐK |
| 6 | 1353410066 | Đào Thu Hương | K1QTKDB | 138 | 2.07 | Nợ CCĐK |
| 7 | 1353410074 | Nguyễn T Thu Lan | K1QTKDB | 135 | 2.81 | Nợ CCĐK |
| 8 | 1353410093 | Trần Thu Phượng | K1QTKDB | 134 | 2.18 | Nợ CCĐK |
| 9 | 1357610071 | Nguyễn Thị Phương Anh | K1CTXHB | 130 | 2.61 | Nợ CCĐK |
| 10 | 1357610089 | Hoàng T Thu Hà | K1CTXHB | 131 | 2.45 | Nợ CCĐK |
| 11 | 1353410024 | Nguyễn Diệu Linh | K1QTKDA | 112 | 2.08 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| 12 | 1353410040 | Phạm Thu Thảo | K1QTKDA | 124 | 1.80 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| 13 | 1353410056 | Nguyễn Hồng Anh | K1QTKDB | 129 | 2.40 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| 14 | 1353410065 | Hoàng Linh Hương | K1QTKDB | 133 | 2.13 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| 15 | 1353410066 | Đào Thu Hương | K1QTKDB | 138 | 2.07 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| 16 | 1353410023 | Trần T Thảo Linh | K1QTKDA | 134 | 2.38 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| 17 | 1353410069 | Phạm Hồng Hạnh | K1QTKDB | 134 | 2.20 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| 18 | 1353410077 | Nguyễn Đặng Thùy Linh | K1QTKDB | 121 | 1.80 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| 19 | 1353410104 | Phan Bá Vũ | K1QTKDB | 118 | 1.69 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| 20 | 1357610035 | Nguyễn Thùy Linh | K1CTXHA | 50 | 1.77 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| 21 | 1357610069 | Lê Thị Thủy Anh | K1CTXHB | 122 | 2.09 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| 22 | 1357610076 | Nguyễn Phạm Công | K1CTXHB | 53 | 1.62 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| 23 | 1357610085 | Nguyễn Bảo Hân | K1CTXHB | 129 | 2.39 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| 24 | 1357610122 | Lê Bá Thanh | K1CTXHB | 127 | 2.50 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| 25 | 1357610128 | Trần Hồng Vân | K1CTXHB | 128 | 2.45 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| 26 | 1353410069 | Phạm Hồng Hạnh | K1QTKDB | 134 | 2.20 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| 27 | 1357610030 | Phan Thị Lê | K1CTXHA | 133 | 2.53 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| 28 | 1357610043 | Bùi Thu Ngân | K1CTXHA | 125 | 2.37 | Quá 6 năm (nợ môn BB và CC) |
| **TT** | **Mã SV** | **Tên sinh viên** | **Lớp** | **HK**  **181** | **HK**  **182** | **Ghi chú** |
| **Khóa 3,4,5,6** | | | | | | |
| 1 | 1553810199 | Lê Duy Thanh | K3LUATC | 2.55 | 0.58 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 2 | 1657610123 | Toán Hoài Như | K4CTXHB | 2.48 | 0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 3 | 1657610196 | Triệu Thị Kim Xuyến | K4CTXHB | 2.05 | 0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 4 | 1653810163 | Nguyễn Yến Nhi | K4LUATB | 0.41 | 0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 5 | 1753190070 | Cao Nữ Diệu Vy | K5GIOIA | 2.97 | 1.43 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 6 | 1753430014 | Lê Việt Anh | K5QTDLC | 0.19 | 0.80 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 7 | 1753240017 | Phạm Doãn Chính | K5TTPTB | 0.00 | 0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 8 | 1653810200 | Mai Phương Thảo | K4LUATC | 3.93 | 1.21 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 9 | 1753190058 | Nguyễn Thị Quý | K5GIOIA | 2.20 | 0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 10 | 1753430059 | Hoàng Thu Hiền | K5QTDLB | 1.96 | 1.08 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 11 | 1753430149 | Nguyễn Trường Sơn | K5QTDLB | 1.53 | 0.83 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 12 | 1753430014 | Lê Việt Anh | K5QTDLC | 0.19 | 0.80 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 13 | 1553410131 | Nông Thị Mỹ Phương | K5QTKDA | 0.94 | 0.73 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 14 | 1753240008 | Nguyễn Phương Anh | K5TTPTB | 3.21 | 0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 15 | 1753240017 | Phạm Doãn Chính | K5TTPTB | 0.00 | 0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 16 | 1877610039 | Hoàng Bảo Ngọc | K6CTXHA | 2.63 | 0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 17 | 1873810052 | Cam Thúy Xuân | K6LUATA | 3.68 | 0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 18 | 1873810087 | Lê Ngọc Quỳnh | K6LUATB | 3.67 | 0.12 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |
| 19 | 1873810115 | Hoàng Anh Đức | K6LUATC | 2.67 | 0.00 | Hai häc kú liªn tiÕp §TB<4.00 Không đk kỳ 191 |