|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Đà Nẵng, ngày tháng năm 202* |

**BIÊN BẢN HỌP LỚP  
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN  
Học kỳ: ........ – Năm học: .................  
Lớp: ............. – Khoa: ....................**

|  |  |
| --- | --- |
| Thời gian họp: ........................................... | Địa điểm họp: ............................................ |

Nội dung: Tổ chức họp đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

**I. Thành phần tham dự:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Chủ nhiệm lớp: ............................................................................................................. | | |
| 2. Thư ký: ......................................................................................................................... | | |
| 3. Đại diện ban cán sự lớp: ............................................................................................... | | |
| 4. Tình hình sinh viên tham gia họp lớp: | | |
| - Tổng số: .......................... | - Số có mặt: ....................... | - Số vắng mặt: ................... |

**II. Danh sách sinh viên vắng mặt:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **MSSV** | **Vắng mặt** | |
| **Có phép** | **Không phép** |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

**III. Kết quả đánh giá:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Số sinh viên đánh giá kết quả rèn luyện: ...................................................................... | | | |
| 2. Số sinh viên không đánh giá kết quả rèn luyện sẽ được xếp loại Kém (đạt 0 điểm): ................, gồm những sinh viên có tên sau: | | | |
| **TT** | **Họ và tên** | **MSSV** | **Ghi chú** |
| 1 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

3. Số sinh viên đánh giá kết quả rèn luyện nhưng không tham gia họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện (vắng mặt không lý do), bị hạ một bậc xếp loại rèn luyện và có điểm bằng với điểm cận dưới của loại sau khi bị hạ bậc:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **MSSV** | **Xếp loại trước khi bị hạ** | **Xếp loại sau khi bị hạ** |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

4. Tổng hợp kết quả rèn luyện của lớp:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Xếp loại** | **Khung điểm** | **Số lượng** | **Tỉ lệ %** |
| 1 | Xuất sắc | Từ 90 đến 100 điểm |  |  |
| 2 | Tốt | Từ 80 đến 90 điểm |  |  |
| 3 | Khá | Từ 65 đến 80 điểm |  |  |
| 4 | Trung bình | Từ 50 đến 65 điểm |  |  |
| 5 | Yếu | Từ 35 đến 50 điểm |  |  |
| 6 | Kém | Dưới 35 điểm |  |  |

5. Đề xuất, kiến nghị:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc vào lúc ... ngày ... tháng ... năm ...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện Ban cán sự lớp** *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **Thư ký** *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **Chủ nhiệm lớp** *(Ký, ghi rõ họ tên)* |