|  |  |
| --- | --- |
|  **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP VINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Vinh, ngày tháng năm 20..*  |

**PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHUYÊN CẦN CỦA HỌC SINH SINH VIÊN**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH**

*(Ban hành kèm theo quyết định số ……../QĐ - ĐHCNV, ngày …… tháng …….. năm 202..)*

Họ và Tên : ..................................................................;Sinh ngày:.................................. ..; Mã số:....................

Lớp : ................................; Khoa:................................;Khóa học: ......................................;Học kỳ:...................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỂM TRỪ** | **Điểm trừ cho 01 lần vi phạm** | **Điểm trừ do HSSV tự đánh giá cho một lần vi phạm** | **Điểm trừ do tập thể lớp đánh giá cho 01 lần vi phạm** |
| **T.....** | **T.....** | **T.....** | **T.....** | **T.....** | **T.....** | **T.....** | **T.....** | **T.....** | **T.....** |
| **I** | **Đánh giá về ý thức học tập : 30 điểm** |
| 1.1 | Nghỉ học không phép, quá phép, bỏ giờ,Đi học trễ. | **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Không nghiêm túc trong giờ học, không chuẩn bị bài vở đầy đủ, ra ngồi không xin phép giáo viên. | **05** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Vi phạm qui chế thi và kiểm tra | **15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Thi lại (mỗi môn trừ 02 điểm) | **02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Đánh giá về ý thức chấp hành nội qui, qui chế trong nhà trường và phẩm chất công dân, quan hệ với cộng đồng : 60 điểm** |
| 2.1 | Vi phạm về đồng phục, tác phong ăn mặc, đầu tóc, nói năng (nói tục, chửi thề), xả rác, mang vật bẩn vào lớp học, để xe không đúng quy định, không thực hiện quy định về vệ sinh môi trường. Được mời không trình diện, không xuất trình thẻ HSSV cho người có trách nhiệm yêu cầu.  | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Không đóng học phí đúng qui định và quá thời hạn trường cho phép. | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Vi phạm luật giao thông, trật tự trị an nơi cư trú, dưới mức bị truy cứu trách nhiệm.  | **15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Vô lễ với CB.CNV, Giáo viên, gây gổ, mất đoàn kết, đánh nhau, mang hung khí trong người, gây cháy, nổ. Có hành động vô ý thức ngắt nguồn điện, có hành vi khiếm nhã với nữ giới. Trộm cắp tài sản, làm hư hỏng tài sản, cờ bạc, uống rượi bia, gây mất trật tự, hút thuốc trong trường học, lưu hành văn hóa phẩm xấu, đưa phần tử xấu vào ký túc xá, vào lớp học hăm doạ, trấn lột không vì mục đích học tập, xây dựng nhà trường và các tệ nạn xã hội khác. | **15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Không tham gia hoặc tham gia thiếu tích cực trong các hoạt động đoàn thể, sinh hoạt lớp, các câu lạc bộ, các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT do Đơn vị quản lý, nhà trường và Đoàn thể tổ chức. | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Điểm thưởng được cộng thêm cho cán bộ lớp, cán bộ đoàn (Lớp phó điểm được cộng thêm ở trong ngoặc ): 10 điểm** |
|  Lớp trưởng và Bí thư đoàn :- lớp xuất sắc | **10 (8)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - Lớp tốt | **09 (7)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - Lớp khá | **08 (6)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - Lớp TB | **06 (4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ***Điểm Tổng cộng còn lại sau khi trừ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Người tự đánh giá ký tên*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***T/M Cán bộ lớp ký tên*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Giáo viên Chủ nhiệm ký tên*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Phòng Đào tạo***  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Điểm trung bình học kỳ: ................................ Xếp loại : ................................**