|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG CAO ĐẲNG**  **KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUY NHƠN**  KHOA...................................... | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BÁO CÁO KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ.........**

*(Tổng hợp từ phiếu đánh giá kết quả rèn luyện)*

**Năm học:** 20.....- 20..........

**Lớp:** ………………………………………

**Nội dung báo cáo**

\* Sĩ số đầu học kỳ: ……...................................Sĩ số cuối học kỳ:.............................

- Tăng/giảm:

- Lý do tăng/giảm:

\* Bảng đáng giá, xếp loại rèn luyện (Giáo viên chủ nhiệm xếp tên theo thứ tự ABC):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã số**  **HSSV** | **Họ và tên** | | **Điểm rèn luyện** | **Xếp loại**  **rèn luyện** | **Ghi chú** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |

\* Bảng thống kê kết quả rèn luyện:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Phân loại** | **Số lượng** | **Tỉ lệ %** | **Ghi chú** |
| 1 | Xuất sắc |  |  | Từ 90 đến 100 điểm |
| 2 | Tốt |  |  | Từ 80 đến dưới 90 điểm |
| 3 | Khá |  |  | Từ 70 đến dưới 80 điểm |
| 4 | Trung bình |  |  | Từ 50 đến dưới 70 điểm |
| 5 | Yếu |  |  | Dưới 50 điểm |

\* Nhận xét, đánh giá tình hình lớp:

\* Kiến nghị, đề xuất:

|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỞNG KHOA**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | *Bình Định, ngày …… tháng …… năm ……..*  **GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |