|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH TIỀN GIANG | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG** | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY**

**--------------------------------**

Họ và tên sinh viên: ; MSSV:

Lớp: ; Khoa:

Khóa: ; Học kỳ: ; Năm học:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | **NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/CĂN CỨ XÁC ĐỊNH** | **ĐIỂM** | | | **KẾT QUẢ** | | **GHI CHÚ** |
| **ĐIỂM**  **TỐI ĐA** | **ĐIỂM CỘNG** | **ĐIỂM TRỪ** | **TỰ**  **ĐÁNH GIÁ** | **LỚP**  **ĐÁNH GIÁ** |
| **MỤC I. Ý THỨC THAM GIA HỌC TẬP (tối đa 20 điểm)** | | | | | | | |
| **1** | **Tiêu chí: Ý thức và thái độ trong học tập** | **05** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của nhà trường | 05 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Chủ động, tích cực trong tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo |  | + 02 |  |  |  |  |
| 1.3 | Tích cực trong thảo luận, phát biểu, tham gia các hoạt động học tập trên lớp |  | + 02 |  |  |  |  |
| 1.4 | Vào lớp học muộn quá 10 phút |  |  | - 0.5 |  |  |  |
| **2** | **Tiêu chí: Ý thức và thái độ tham gia các câu lạc bộ học thuật, các hoạt động học thuật, hoạt động học tập ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học** | **05** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tham gia nhóm học tập (học nhóm) | 04 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Tham gia câu lạc bộ học thuật/nghiên cứu khoa học cấp Khoa trở lên |  | + 02 |  |  |  |  |
| 2.3 | Có chứng nhận/ chứng chỉ hoàn thành khóa học 01 kỹ năng mềm |  | + 02 |  |  |  |  |
| 2.4 | Tham dự hội thảo khoa học/ buổi sinh hoạt chuyên đề học thuật do Trường/Khoa tổ chức |  | + 01 |  |  |  |  |
| Có tham luận trong hội thảo khoa học/ sinh hoạt chuyên đề học thuật do Trường/Khoa tổ chức |  | + 05 |  |  |  |  |
| 2.5 | Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đúng tiến độ |  | + 05 |  |  |  |  |
| Vi phạm hợp đồng nghiên cứu khoa học |  |  | - 02 |  |  |  |
| **3** | **Tiêu chí: Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi;** | **03** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Không vi phạm quy chế kiểm tra, thi | 03 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Vi phạm quy chế kiểm tra, thi *(có biên bản)* |  |  | - 02 |  |  |  |
| 3.3 | Gian lận trong học tập *(xin điểm; học, thi, thực tập, sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ, …)* hoặc các hành vi gian lận khác. |  |  | - 03 |  |  |  |
| **4** | **Tiêu chí: Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập** | **02** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Điểm trung bình chung học tập |  |  |  |  |  |  |
| Điểm từ 2.8 đến 3.19 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| Điểm từ 3.2 đến 3.59 | 01 |  |  |  |  |  |
| Điểm từ 3.6 trở lên | 02 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Tăng điểm trung bình học tập học kỳ so với kỳ trước liền kề |  |  |  |  |  |  |
| Tăng điểm từ 0.25 đến 0.49 |  | + 0.5 |  |  |  |  |
| Tăng điểm từ 0.5 đến 0.99 |  | + 01 |  |  |  |  |
| Tăng điểm từ 1.0 trở lên |  | + 02 |  |  |  |  |
| 4.3 | Thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo/mồ côi nỗ lực, phấn đấu trong học tập |  |  |  |  |  |  |
| Đạt từ loại Trung bình trở lên |  | + 01 |  |  |  |  |
| Đạt từ loại Khá trở lên |  | + 02 |  |  |  |  |
| 4.4 | Sinh viên khuyết tật nỗ lực, phấn đấu trong học tập |  |  |  |  |  |  |
| Đạt từ loại Trung bình trở lên |  | + 01 |  |  |  |  |
| Đạt từ loại Khá trở lên |  | + 02 |  |  |  |  |
| **5** | **Tiêu chí: Kết quả học tập** | **05** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Điểm trung bình học tập học kỳ |  |  |  |  |  |  |
| Điểm từ 2.0 đến 2.49 | 02 |  |  |  |  |  |
| Điểm từ 2.5 đến 3.19 | 03 |  |  |  |  |  |
| Điểm từ 3.2 đến 3.59 | 04 |  |  |  |  |  |
| Điểm từ 3.6 trở lên | 05 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Đạt thành tích trong các cuộc thi học thuật |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Các cuộc thi học thuật cấp khoa |  |  |  |  |  |  |
| Giải Nhất hoặc tương đương |  | + 04 |  |  |  |  |
| Giải Nhì hoặc tương đương |  | + 03 |  |  |  |  |
| Giải Ba hoặc tương đương |  | + 02 |  |  |  |  |
| Giải khuyến khích |  | + 01 |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Các cuộc thi học thuật cấp trường hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |
| Giải Nhất hoặc tương đương |  | + 04 |  |  |  |  |
| Giải Nhì hoặc tương đương |  | + 03 |  |  |  |  |
| Giải Ba hoặc tương đương |  | + 02 |  |  |  |  |
| Giải khuyến khích |  | + 01 |  |  |  |  |
| 5.3 | Đạt thành tích trong các cuộc thi/giải thưởng/hội nghị nghiên cứu khoa học |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Cấp khoa hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |
| Giải Nhất hoặc tương đương |  | + 04 |  |  |  |  |
| Giải Nhì hoặc tương đương |  | + 03 |  |  |  |  |
| Giải Ba hoặc tương đương |  | + 02 |  |  |  |  |
| Giải khuyến khích |  | + 01 |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Cấp trường hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |
| Giải Nhất hoặc tương đương |  | + 05 |  |  |  |  |
| Giải Nhì hoặc tương đương |  | + 04 |  |  |  |  |
| Giải Ba hoặc tương đương Giải khuyến khích |  | + 03 |  |  |  |  |
| Giải khuyến khích |  | + 02 |  |  |  |  |
| **MỤC II. Ý THỨC CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH TRONG NHÀ TRƯỜNG (tối đa 25 điểm)** | | | | | | | |
| **1** | **Tiêu chí: Ý thức chấp hành các văn bản chỉ đạo của ngành, của cơ quan cấp trên được nhà trường tổ chức thực hiện;** | **10** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Chấp hành đầy đủ các chủ trương, chỉ đạo của ngành giáo dục, của cơ quan cấp trên được nhà trường tổ chức thực hiện | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Tích cực tham gia các hoạt động, chương trình, cuộc vận động do nhà trường phát động nhằm hưởng ứng chủ trương, chỉ đạo của ngành giáo dục, của cơ quan cấp trên |  | + 04 |  |  |  |  |
| 1.3 | Tuần sinh hoạt công dân đầu năm/đầu khóa/cuối khóa |  |  |  |  |  |  |
| Không hoàn thành chương trình Tuần sinh hoạt công dân |  |  | - 05 |  |  |  |
| Vắng mỗi buổi thuộc chương trình Tuần sinh hoạt công dân |  |  | - 01 |  |  |  |
| 1.4 | Không tham gia các hoạt động, chương trình, cuộc vận động do nhà trường phát động nhằm hưởng ứng chủ trương, chỉ đạo của ngành giáo dục, của cơ quan cấp trên |  |  | - 02 |  |  |  |
| **2** | **Tiêu chí: Ý thức chấp hành nội quy, quy chế và các quy định khác được áp dụng trong nhà trường.** | **15** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Không vi phạm nội quy, quy chế và các quy định của nhà trường | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Gương mẫu chấp hành nội quy, quy chế và các quy định của nhà trường |  | + 04 |  |  |  |  |
| 2.3 | Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường và học sinh, sinh viên khác. |  |  | - 10 |  |  |  |
| 2.4 | Hút thuốc; uống rượu, bia khi vào trường |  |  | - 02 |  |  |  |
| 2.5 | Không tham gia chào Cờ đầu tuần theo quy định |  |  | - 01 |  |  |  |
| 2.6 | Vi phạm quy định về vệ sinh môi trường |  |  | - 01 |  |  |  |
| 2.7 | Vi phạm quy định về văn hóa học đường (nói tục, chửi thề, trang phục, …) |  |  | - 02 |  |  |  |
| 2.8 | Không tham gia sinh hoạt lớp (theo thông báo của cố vấn học tập) |  |  | - 02 |  |  |  |
| 2.9 | Gây mất an ninh, trật tự trong trường |  |  | - 04 |  |  |  |
| 2.10 | Đánh bạc dưới mọi hình thức. |  |  | - 04 |  |  |  |
| 2.11 | Vi phạm Nội quy nội trú (nếu có) |  |  | - 04 |  |  |  |
| 2.12 | Nộp học phí trễ hạn không có lý do chính đáng |  |  | - 04 |  |  |  |
| 2.13 | Không tham gia Bảo hiểm Y tế theo quy định |  |  | - 04 |  |  |  |
| **MỤC III. Ý THỨC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, THỂ THAO,**  **PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI (điểm tối đa 20 điểm)** | | | | | | | |
| **1** | **Tiêu chí: Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao;** | **08** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tham gia sinh hoạt chi Đoàn Thanh niên/chi Hội Sinh viên |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Tham gia sinh hoạt chi Đoàn Thanh niên đầy đủ | 02 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Tham gia sinh hoạt chi HộiSinh viên đầy đủ | 02 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Tham gia các hoạt động sinh hoạt chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao do trường/khoa huy động |  |  |  |  |  |  |
| Tham gia đầy đủ | 04 |  |  |  |  |  |
| Không tham gia hoặc tham gia thiếu tích cực mỗi hoạt động được huy động |  |  | - 01 |  |  |  |
| 1.3 | Thành viên đội tuyển học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao |  |  |  |  |  |  |
| Cấp lớp |  | + 04 |  |  |  |  |
| Cấp khoa |  | + 06 |  |  |  |  |
| Cấp trường |  | + 08 |  |  |  |  |
| 1.4 | Thành viên các đội nghi thức/ lễ tân/ đội văn minh học đường cấp khoa |  | + 06 |  |  |  |  |
| Thành viên các đội nghi thức/ lễ tân/ đội văn minh học đường cấp trường |  | + 08 |  |  |  |  |
| 1.5 | Đạt thành tích trong các cuộc thi học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Cấp khoa hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |
| Giải Nhất hoặc tương đương |  | + 04 |  |  |  |  |
| Giải Nhì hoặc tương đương |  | + 03 |  |  |  |  |
| Giải Ba hoặc tương đương |  | + 02 |  |  |  |  |
| Giải khuyến khích |  | + 01 |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Cấp trường hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |
| Giải Nhất hoặc tương đương |  | + 05 |  |  |  |  |
| Giải Nhì hoặc tương đương |  | + 04 |  |  |  |  |
| Giải Ba hoặc tương đương |  | + 03 |  |  |  |  |
| Giải khuyến khích |  | + 02 |  |  |  |  |
| 1.6 | Đạt Danh hiệu “Thanh niên khoẻ” |  | + 02 |  |  |  |  |
| 1.7 | Tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa nhà trường khi chưa được Hiệu trưởng cho phép. |  |  | - 08 |  |  |  |
| 1.8 | Tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong nhà trường |  |  | - 08 |  |  |  |
| **2** | **Tiêu chí: Ý thức tham gia các hoạt dộng tình nguyện, công tác xã hội** | **08** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tham gia các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội |  |  |  |  |  |  |
| Quy đổi tương đương 01 ngày công tác xã hội | 02 |  |  |  |  |  |
| Quy đổi tương đương dưới ½ ngày công tác xã hội | 01 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Hoàn thành nhiệm vụ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè |  | + 08 |  |  |  |  |
| 2.3 | Thành viên Đội Công tác xã hội của trường |  | + 08 |  |  |  |  |
| Thành viên Đội Công tác xã hội của khoa |  | + 06 |  |  |  |  |
| 2.4 | Tình nguyện tham gia Hiến máu nhân đạo |  | + 08 |  |  |  |  |
| **3** | Tiêu chí: Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. | **04** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tham gia các hoạt động/chương trình về tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội do nhà trường tổ chức hoặc huy động tham gia |  |  |  |  |  |  |
| Tham gia đầy đủ | 04 |  |  |  |  |  |
| Không tham gia hoặc tham gia thiếu tích cực mỗi hoạt động được huy động |  |  | - 01 |  |  |  |
| 3.2 | Có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội |  | + 04 |  |  |  |  |
| 3.3 | Bị cơ quan công an xử lý và thông báo đến trường do tham gia tệ nạn xã hội |  |  | - 04 |  |  |  |
| **MỤC IV. Ý THỨC CÔNG DÂN TRONG QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG (điểm tối đa 25 điểm)** | | | | | | | |
| **1** | **Tiêu chí: Ý thức chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng;** | **15** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng |  |  |  |  |  |  |
| Chấp hành nghiêm túc | 05 |  |  |  |  |  |
| Thiếu nghiêm túc trong chấp hành *(tùy thuộc mức độ)* |  |  | - 03 |  |  |  |
| Có vi phạm bị xử lý *(tùy thuộc tính chất, mức độ vi phạm)* |  |  | - 05 |  |  |  |
| 1.2 | Tham gia các hoạt động/chương trình tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng |  |  |  |  |  |  |
| Tham gia đầy đủ | 03 |  |  |  |  |  |
| Thiếu tích cực tham gia |  |  | - 01 |  |  |  |
| 1.3 | Sinh viên ngoại trú tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội nơi cư trú |  | + 02 |  |  |  |  |
| 1.4 | Ký cam kết thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông | 02 |  |  |  |  |  |
| Không ký cam kết thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông |  |  | - 03 |  |  |  |
| 1.5 | Chấp hành Quy chế học sinh, sinh viên ngoại trú | 05 |  |  |  |  |  |
| Vi phạm Quy chế học sinh, sinh viên ngoại trú |  |  | - 05 |  |  |  |
| 1.6 | Vi phạm quy định về an ninh, trật tự nơi cư trú |  |  | - 04 |  |  |  |
| 1.7 | Bị cơ quan công an xử lý và thông báo đến trường do gây rối trật tự công cộng |  |  | - 04 |  |  |  |
| Bị cơ quan công an xử lý và thông báo đến trường do vi phạm pháp luật về giao thông |  |  | - 04 |  |  |  |
| **2** | **Tiêu chí: Ý thức tham gia các hoạt động xã hội có thành tích được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng;** | **05** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tham gia các hoạt động xã hội do lớp tổ chức | 05 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Có thành tích trong tham gia các hoạt động xã hội |  |  |  |  |  |  |
| Cấp khoa |  | + 02 |  |  |  |  |
| Cấp trường và tương đương |  | + 03 |  |  |  |  |
| **3** | **Tiêu chí: Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có khó khăn, hoạn nạn** | **05** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tham gia các hoạt động/chương trình/hưởng ứng cuộc vận động chia sẻ khó khăn với bạn học, đồng bào đang gặp khó khăn, hoạn nạn |  |  |  |  |  |  |
| Tham gia đầy đủ | 05 |  |  |  |  |  |
| Thiếu tích cực tham gia |  |  | - 01 |  |  |  |
| 3.2 | Được biểu dương, khen thưởng cấp trường trở lên do có thành tích trong công tác từ thiện |  | + 03 |  |  |  |  |
| **MỤC V. Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÔNG TÁC CÁN BỘ LỚP, CÁC ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG**  **HOẶC ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT TRONG HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, RÈN LUYỆN (tối đa 10 điểm)** | | | | | | | |
| **1** | **Tiêu chí: Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín và hiệu quả công việc được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các tổ chức khác trong nhà trường;** | **04** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý lớp, chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ/đội/nhóm | 04 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý ở cấp khoa/trường theo sự điều động, bổ nhiệm, bầu cử |  | + 02 |  |  |  |  |
| 1.3 | Có sáng kiến/đề xuất mô hình được ứng dụng hiệu quả trong quản lý lớp; các cấp bộ đoàn, hội, câu lạc bộ/đội/nhóm cấp cơ sở/khoa/trường |  | + 02 |  |  |  |  |
| 1.4 | Được biểu dương, khen thưởng do có thành tích trong nhiệm vụ quản lý |  |  |  |  |  |  |
| Cấp khoa và tương đương |  | + 03 |  |  |  |  |
| Cấp trường và tương đương trở lên |  | + 04 |  |  |  |  |
| 1.5 | Thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; gây mất đoàn kết nội bộ |  |  | - 04 |  |  |  |
| **2** | **Tiêu chí: Kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, quản lý các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các tổ chức khác trong nhà trường;** | **03** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Có kỹ năng tổ chức, quản lý tốt giúp tập thể lớp/chi bộ/chi đoàn/chi hội hoàn thành nhiệm vụ | **02** |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Tham gia đầy đủ các khóa học/lớp bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, quản lý do nhà trường; các cấp ủy Đảng; các cấp bộ Đoàn/Hội tổ chức | 01 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Có vai trò tích cực trong thành tích cao của tập thể lớp/chi bộ/chi đoàn/chi hội |  |  |  |  |  |  |
| Cấp khoa và tương đương |  | + 01 |  |  |  |  |
| Cấp trường và tương đương trở lên |  | + 02 |  |  |  |  |
| **3** | **Tiêu chí: Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, tập thể, khoa và trường** | **03** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò thành viên Ban Tổ chức các hoạt động chung của lớp | 03 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Hỗ trợ tích cực cho Ban Tổ chức các hoạt động/chương trình cấp khoa/cấp trường |  | + 03 |  |  |  |  |
| Kiêm nhiệm thành viên Ban Tổ chức các hoạt động/chương trình cấp khoa/trường |  | + 01 |  |  |  |  |
| 3.3 | Kiêm nhiệm Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ/đội nhóm cấp khoa/trường |  | + 02 |  |  |  |  |
| **4** | **Tiêu chí: Sinh viên đạt được các thành tích đặc biệt trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện** | **03** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Thành viên đội tuyển học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp tỉnh trở lên | 03 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Đạt thành tích trong các cuộc thi học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp tỉnh trở lên | 03 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp tỉnh/cấp bộ | 03 |  |  |  |  |  |
| **TỔNG ĐIỂM: 100** | | | | |  |  |  |

***Ghi chú:***1. Trong thời gian bị kỷ luật mức khiển trách, khi đánh giá, kết quả rèn luyện không được vượt quá loại Khá.

2. Trong thời gian bị kỷ luật mức cảnh cáo, khi đánh giá, kết quả rèn luyện không được vượt quá loại Trung bình.

**Tổng số điểm đạt được: …………. Điểm: Xếp loại: ………….**

*Tiền Giang, ngày ….. tháng….. năm …..*

**CỐ VẤN HỌC TẬP LỚP TRƯỞNG SINH VIÊN**

*(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên)*