|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM**  **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG**

Mẫu 3

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

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

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

+ Chủ tịch Hội đồng:

+ Phó Chủ tịch Hội đồng:

+ Thư ký:

+ Thành viên:

1. **Nội dung:** (*Ghi diễn tiến cuộc họp; biểu quyết kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên:…….Đồng ý; tỷ lệ…….; ……..Không đồng ý; tỷ lệ:….)*

1. **Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Trường:**

Hội đồng nhất trí thông qua kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ….. năm học……như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đơn vị** | **Tổng số SV** | **Xếp loại** | | | | | | | **Ghi chú** |
| **XS** | **Tốt** | **Khá** | **Trung bình** | **Yếu** | **Kém** | **Không xếp loại** |
| 1 | Toán - Tin học | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |
| 2 | Vật lý | 502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |  |
| 3 | Công nghệ Thông tin | 1215 | 26 | 50 | 216 | 366 | 138 | 139 | 64 |  |
| 4 | Hóa học | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  |
| 5 | Sinh học | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  |
| 6 | Ngữ văn | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
| 7 | Lịch sử | 849 | 30 | 57 | 70 | 26 | 7 | 10 | 26 |  |
| 8 | Địa lý | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |
| 9 | Giáo dục Chính trị | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
| 10 | Khoa học Giáo dục | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
| 11 | Tâm lý học | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 |  |
| 12 | Tiếng Anh | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |  |
| 13 | Tiếng Nga | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
| 14 | Tiếng Pháp | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |  |
| 15 | Tiếng Trung | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |  |
| 16 | Tiếng Nhật | 600 | 2 | 19 | 96 | 35 | 4 | 0 | 57 |  |
| 17 | Giáo dục Tiểu học | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  |
| 18 | Giáo dục Mầm non | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |  |
| 19 | Giáo dục Thể chất | 262 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |  |
| 20 | Giáo dục Đặc biệt | 259 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |  |
| 21 | Giáo dục Quốc phòng | 163 | 23 | 48 | 23 | 7 | 2 | 40 | 16 |  |
| 22 | Tiếng Hàn Quốc | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |
| **Tổng cộng** | | 16730 | 82 | 174 | 408 | 437 | 151 | 193 | 740 |  |
| **Tỷ lệ %** | | 100.00% | 0.49% | 1.04% | 2.44% | 2.61% | 0.90% | 1.15% | 4.42% |  |

1. **Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên toàn Trường**: (Bảng kết quả kèm theo – Mẫu 3a).

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

**THƯ KÝ CHỦ TỊCH HĐ XÉT DRL CẤP TRƯỜNG**