|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  **KHOA Vật lý** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG**

Mẫu 2

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN CẤP KHOA**

**Học kỳ:** Học kỳ I**Năm học:** 2022 - 2023

1. **Thời gian:** Vào lúc 15 giờ 47 phút, ngày 12 tháng 5 năm 2023
2. **Địa điểm:**
3. **Thành phần tham dự:**

+ Chủ tịch Hội đồng:

+ Thư ký:

+ Thành viên (CVHT các lớp):

+ Đại diện Đoàn Khoa:

+ Đại diện Liên chi Hội Sinh viên:

1. **Nội dung:** (*Ghi diễn tiến cuộc họp; các ý kiến góp ý)*

1. **Kết luận:**

Tất cả các thành viên Hội đồng khoa nhất trí …. % kết quả xếp phân loại rèn luyện học kỳ Học kỳ I năm học 2022 - 2023 của các lớp, các khóa như sau:

* 1. Khóa:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Lớp** | **Sĩ số (Đầu kỳ)** | **Xếp loại** | | | | | | | **Ghi chú** |
| **XS** | **Tốt** | **Khá** | **Trung bình** | **Yếu** | **Kém** | **Không xếp loại** |
| 1 | 48.01.SPCN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | 48.01.VATLY | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 48.01.SPLY | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 47.01.LY.SPB | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 5 | 47.01.LY.SPA | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
| 6 | 46.01.LY.SPB | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 7 | 46.01.LY.SPA | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 8 | 45.01.LY.SPB | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 9 | 46.01.VATLYHOC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 44.01.LY.SPB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 43.01.LY.B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 12 | 44.01.LY.SPA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 43.01.LY.A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 14 | 45.01.LY.CNA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 15 | 44.01.LY.CNA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 16 | 42.01.LY.CNA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | 45.01.LY.SPA | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 18 | 42.01.LY.B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 19 | 42.01.LY.CNB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 20 | 43.01.LY.CNA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 21 | 41.01.LY.CNC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 22 | 41.01.LY.CNA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | 41.01.LY.CNB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | 42.01.LY.A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 25 | 41.01.LY.B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | 41.01.LY.A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Tổng cộng** | | 502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |  |
| **Tỷ lệ %** | | 100.00% | 0.20% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.58% |  |

* 1. Khóa:

*Lưu ý:* **Không xếp loại** là các trường hợp: tạm ngưng học, SV không đăng ký học phần và có đơn xin không đánh giá rèn luyện; SV đã hoàn thành chương trình đào tạo và có đơn xin đánh giá xếp loại toàn khóa.

1. **Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên toàn khoa**: (Bảng kết quả kèm theo – Mẫu 2a).
2. **Đề xuất, kiến nghị**:

Cuộc họp kết thúc vào lúc…..giờ…..phút…..cùng ngày./.

**THƯ KÝ CHỦ TỊCH HĐ XÉT ĐRL CẤP KHOA**

***Nơi nhận:***

- HĐ ĐGRL Trường (Phòng CTCT-HSSV);

- Lưu: VP Khoa.