|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẮC NINH**GVCN**:…………………………………….**LỚP**……………………………………… | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Bắc Ninh, ngày…. tháng…. năm 20…* |

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG…..**

**NĂM HỌC 20.... - 20…**

**I. Số học sinh/sinh viên nghỉ học:** *Ghi rõ họ tên HSSV. HSSV nghỉ có phép GVCN phải nộp giấy phép kèm theo.*

1. Nghỉ học lý thuyết: Có phép……….. Không phép………

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên HSSV nghỉ có phép** | **Số buổi** | **STT** | **Họ và tên HSSV nghỉ không phép** | **Số buổi** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

2. Nghỉ học thực hành tại trường: Có phép:………. Không phép:……….

3. Nghỉ học lâm sàng: Có phép:………. Không phép:……………

4. Đi học muộn: (Ghi rõ họ tên)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Dưới 5 phút** | **Số buổi** | **STT** | **Trên 5 phút** | **Số buổi** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng** |  |  | **Tổng** |  |

5. HSSV bỏ tiết: ………. (Ghi rõ họ tên)

6. HSSV bị kỷ luật: (ghi rõ họ tên)

|  |  |
| --- | --- |
| Nội dung | Họ và tên học sinh |
| Khiển trách trước lớp |  |  |
|  |  |
| Cảnh cáo trước lớp |  |  |
|  |  |
| Khiển trách toàn trường |  |  |
|  |  |
| Cảnh cáo toàn trường |  |  |
|  |  |
| Đình chỉ học tập |  |  |
|  |  |
| Buộc thôi học |  |  |
|  |  |

**II. Các vấn đề khác:** *(Sử dụng điện thoại, ăn quà vặt, cư xử...)*

**Giáo viên chủ nhiệm**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*