|  |  |
| --- | --- |
| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  **TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |



**KẾT QUẢ HỌC TẬP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên: | **${sv\_ho} ${sv\_ten}** | ${loai}: | **${sv\_ma}** |
| Ngành/Nghề: | **${kdt\_ten}** | Khóa học: | **${nk\_ten}** |
| Trình độ: | **${hdt\_ten}** | Hệ: | **${kdt\_he}** |
| **I/ Điểm học tập** | |  |  |
| ${hk\_number}  ${table}  Điểm trung bình học kỳ: ${avg} Số tín chỉ học kỳ: ${tinhchi\_total}  Điểm trung bình tích lũy: ${avg\_tichluy} Số tín chỉ tích lũy: ${tinhchi\_total\_tichluy} | | | | |

**II/- Kết quả rèn luyện toàn khóa**: ${diemrenluyen}

**III/- Kết quả thi tốt nghiệp:**

1. Môn Chính trị: ${dct}

2. Môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp: ${dlt}

3. Môn Thực hành nghề nghiệp: ${dth}

**III/- Điểm chuyên đề/khóa luận tốt nghiệp:** ${diemchuyende}

**IV/- Xếp loại tốt nghiệp:**

1. Điểm xếp loại tốt nghiệp: ${diemxeploai}

2. Xếp loại tốt nghiệp: **${xeploai}**

${habac}

**V/- Quyết định công nhận tốt nghiệp** **số:** ${qd}/QĐ-TCĐCĐ, ngày ${ngayqd} tháng ${thangqd} năm ${namqd} của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ.

(\*) môn điều kiện không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, trung bình chung năm học, trung bình chung tích lũy.

*Cần Thơ, ngày ${ngayhientai} tháng ${thanghientai} năm ${namhientai}*

**TL. HIỆU TRƯỞNG**

**TP. ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HSSV**

**NGUYỄN NGỌC THÁI**