**MẪU 7: Tổng hợp KQRL**

|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**  **Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông** | **Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày...........tháng......... năm 2021* |

**TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN**

**Lớp**: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Khoa**: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….

**Học kỳ:** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Năm học**: . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và | Tên | Điểm đánh giá | | | | | | **Xếp loại rèn luyện** | Ghi chú |
| **ND1** | **ND2** | **ND3** | **ND4** | **ND5** | **Tổng** |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tổng hợp**

|  |  |
| --- | --- |
| - Xuất sắc (90-100 điểm): ..................... | Sinh viên (......... %) |
| - Tốt (80-89 điểm): ............................... | Sinh viên (......... %) |
| - Khá (70-79 điểm):.............................. | Sinh viên (......... %) |
| - Trung bình khá (60-69 điểm):............. | Sinh viên (......... %) |
| - Trung bình (50-59 điểm):.................... | Sinh viên (......... %) |
| - Yếu (30-49 điểm):............................... | Sinh viên (......... %) |
| - Kém (dưới 30 điểm):........................... | Sinh viên (......... %) |

***Ghi chú***: Sinh viên của lớp được xếp theo thứ tự trong danh sách do phòng Giáo vụ quy định.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Khoa đào tạo** | **Giáo viên Chủ nhiệm/Cố vấn học tập**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* | **Lớp trưởng** |