HỌC VIỆN CN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG  
Cơ SỞ TẠI TP HỒ CHÍ MINH

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

Học kỳ Năm học: 201 -201

Họ và tên: MSSV:

Lớp: Khoa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ - THANG ĐIỀM | ĐIỂM | | | |
| sv tự  đánli  Sắ | Điều chình | | |
| Lóp | Khoa | Truông |
| 1. Đánh giá về ý thức tham gia học tập | Thang điểm tối đa 20 điểm | | | |
| a. Ý thức và thái độ trong học tập: (0 - 5 điểm) Nghỉ học sai quy định trừOl điểm/lần |  |  |  |  |
| b. Ý thức và thái độ tham gia các câu lạc bộ học thuật, các hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khóa, hoạt động tham gia nghiên cửu khoa học (0-3 điểm) |  |  |  |  |
| c. Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi (0- 3 điểm) Vi phạm quỵ chế thi:  Khiển trách: trừ 1 điểm/lần Cảnh cáo: trừ 2 điểm/lần Đình chi thi: nhận mức 0 điểm |  |  |  |  |
| d. Tinh thần vượt khó, phấn đấu vưon lên trong học tập (0-2 điểm) |  |  |  |  |
| e. Kết quả học tập/thực tập tốt nghiệp (0-7 điểm)   * Xuất sắc 7 điểm * Giỏi 6 điểm * Khá 5 điểm * TB khá 4 điểm * TB: 3 điểm -Yếu: 2 điểm * Kém: 0 điểm |  | | | |
| 2 Đánh giá về ý thúc, kểt quả chấp hành nội quy, quy ché của nhà truửng. | Thang điểm tổi đa: 25 điểm | | | |
| a. Chấp hành quy chế, nội quy, quy định cùa nhà nước, cùa Bộ giáo dục và đào tạo (0-10 điểm) |  |  |  |  |
| b. Ý thức chấp hành các nội quy quy chế cùa Học viện và Học viện Cơ sở (0 - 10 điểm) |  |  |  |  |
| c. Đóng học phí đủng quy định, không bị nhắc nhở: (0 - 5 điểm) |  |  |  |  |
| 3. Đánh giá về ý thúc, kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xẫ hội | Thang điểm tối đa: 20 điểm | | | |
| a. Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, vãn nghệ, thể thao (0-10 điểm) |  |  |  |  |
| - Giải I, II, III các hoạt động cấp khoa, đoàn khoa; nhận giấy khen cấp phường, xã: 5 đ/lần |  |  |  |  |
| - Giải I, II, III các hoạt động cấp HVCS; nhận bằng khen cấp quận, huyện; chiến sĩ giòi Chiến dịch TN - MHX: 7 đ/lần |  |  |  |  |
| - Giải I, II, III các hoạt động cấp HV; nhận bằng khen cấp tinh, thành phố: 9 đ/lần |  |  |  |  |
| - Giải I, II, III các hoạt động cấp Trung ương, Nhà nuớc; nhận bằng khen cấp trung ương: ỉ 0 đ/lần |  |  |  |  |
| b. Tham gia các hoạt động công ích, tinh nguyện, xã hội (0- 5 điểm) |  | | | |
| c. Tham gia tuyên truyền, phòng chồng tội phạm và các tệ nạn xã hội (0- 5 điểm) |  | | | |
| 4. Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng | Thang điểm tối đa: 25 điểm | | | |

Giảo viên chủ nhiệm TM. Ban cán sự TM. BCH chi đoàn Sinh viên

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Ý thức chấp hành và tham gia tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật cùa Nhà nước trong cộng đồng: (0-10 điểm) |  |  |  |  |
| b. Ý thức tham gia các hoạt động xã hội có thành tích được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng: (0- 10 điềm) |  |  |  |  |
| c. Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có khó khăn, hoạn nạn (0-5 điểm) |  |  |  |  |
| 5. Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lóp, các đoàn thể, tổ chức trong HVCS hoặc sinh viên đạt thành tích đặc biệt trong học tập và rèn luyện | Thang điểm tối đa: 10 điểm | | | |
| a. Ý thức, tình thấn, thái độ, uy tín và hiệu quả công việc của người học được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, các tồ chức Đảng, Đoàn thanh niên, và các câu lạc bộ đội, nhóm khác trong HVCS (0-4 điểm) |  |  |  |  |
| b. Kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, quản lý các tổ chức Đàng, Đoàn thanh niên và các câu lạc bộ đội, nhóm trong HVCS (0-3 điểm) |  |  |  |  |
| c. Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, của Khoa và cùa HVCS (0-3 điểm) |  |  |  |  |
| d. sv đạt thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện (0- 2 điểm) |  |  |  |  |
| TỎNG CỘNG: |  |  |  |  |

TP Hồ Chỉ Mình, ngày tháng năm 201

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

ĐIỀU CHỈNH:

KHOA (tại điều, mục): XÁC NHẬN:

HỘI ĐÒNG HVCS (tại điều, mục):

XÁC NHẬN: