|  |
| --- |
| SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH KHÁNH HÒA  **TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH**  **SỔ QUẢN LÝ HỌC SINH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP**  **Quyển số:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH KHÁNH HÒA  **TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH**  **SỔ QUẢN LÝ HỌC SINH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP**  **Quyển số:** | | | |
| **CHỨNG NHẬN** | | **CHỨNG NHẬN** | |
| Sổ quản lý học sinh có: ............trang | | Số thứ tự đăng ký từ số: ........... | |
| Đánh số trang từ số:........................ | | Đến số:....................................... | |
| Đến số:.................................. | |  | |
| Mở sổ ngày:…......tháng.......năm....... | | Khóa sổ ngày:.....tháng.......năm...... | |
| **HIỆU TRƯỞNG** | | **HIỆU TRƯỞNG** | |
|  | | | |
| |  | | --- | | Ảnh 4x6 | | | **I. Sơ yếu lý lịch**  Số đăng ký……….. | |
| Họ và tên khai sinh:................................................... Nam, nữ:..............  Tên thường gọi: .....................................................................................  Sinh ngày ……....tháng………..năm….........  Quê quán: ……………………………………………………………..  …………………………………………………………………………  Nơi đăng ký HKTT: …….....………………………………………….  ………………………………………………………………………… | |

Nơi đăng ký tạm trú (nếu có): .........................................................................................

Dân tộc: …………… Tôn giáo: ……… Trình độ học vấn trước khi vào học: ………

Ngày vào Đảng CSVN:…..........................................Ngày chính thức:………………..

Ngày kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:……......................................…………

Họ và tên bố:................................................ Nghề nghiệp: ............................................

Họ và tên mẹ:............................................... Nghề nghiệp:.............................................

Họ và tên vợ/chồng:................................... Nghề nghiệp:...............................................

Thuộc diện đối tượng:.....................................................................................................

Nghề nghiệp trước khi vào học: ....................................................................................

Khi cần báo tin cho: ................................................ Điện thoại: ....................................

Địa chỉ liên lạc:...............................................................................................................

Nơi làm việc sau khi kết thúc khóa học:.........................................................................

**II. Kết quả học tập toàn khóa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lớp:………………Khóa:…………..  Thời gian đào tạo: ...........................  Từ …../..…/…. đến……/…../…… | | | Kết quả học tập cuối khóa | | |
| **Số TT** | Tên mô - đun | Điểm mô-đun | Điểm kiểm tra/thi kết thúc khóa học | | Tóm tắt nhận xét:  ...................................................  ...................................................  ...................................................  ...................................................  ...................................................  ...................................................  ................................................... |
| Lần 1 | Lần 2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Điểm xếp loại tốt nghiệp:  ....................... | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  | Quyết định công nhận tốt nghiệp số:  ..........................................................................  Ngày............./............/............... | | |
|  |  |  | Chứng chỉ sơ cấp số:.......................... | | |
|  |  |  | Ngày cấp chứng chỉ sơ cấp: ......../......../.............. | | |
|  |  |  |

**Ghi chú:** Mỗi học sinh một trang