(TRUNG TÂM) **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

……………..………  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Mẫu

**DANH SÁCH SINH VIÊN TỪ XA**

**ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT……………. NĂM 2018**

Ngành : ………………………………………………………………………………

Khoá học : ……………………………… Lớp :…………………………….….…

Địa điểm học tập : ………………………………………………………….…….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Giới tính | Nơi sinh | Dân tộc | Tôn giáo | Hồ sơ gồm | Mã sinh viên | Địa chỉ liên lạc của SV | Điện thoại | Email |
| Lý lịch | Khai sinh | Bằng tốt nghiệp |
|  Bằng theo đầu vào | Các văn bằng khác | Văn bằng gốc | Ngành đào tạo của bằng TC trở lên |
| *(1)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* | *(20)* | *(35)* | *(36)* | *(37)* | *(38)* |
| 1 | Nguyễn Văn | Z | 30/04/1975 | Nam | Hà Nội | Kinh | Thiên chúa | X | X | PT | CĐ | PT, CĐ | Kế toán 8/2010 |  |  |  |  |
| 2 | Trần Thị | X | 02/09/1976 | Nữ | Sơn La | Tày |  | X | X | PT |  | PT |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Tổng số có …….. sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp.*

 *………….., ngày …… tháng ….. năm 2018*

 **Xác nhận của Trung tâm (Trường)**

 *(ký, đóng dấu)*

*Ghi chú :*

*Danh sách nhập bằng font chữ Times New Roman , Unicode, cỡ chữ 11 trong Microsoft Excel*

*+ Cột (10) chọn định dạng Text dạng dd /mm /yyyy. Tuyệt đối không dùng định dạng Date.*

*+ Cột (11) nhập Nam / Nữ*

*+ Các cột (15)(16): cột nào có đánh dấu (x) , cột nào không có đánh dấu (0)*

*+ Cột (17), (18) và (19) ghi tắt loại bằng theo quy ước*

*+ Cột (20) ghi tên ngành của bằng trung cấp trở lên (nếu có) đồng thời ghi tháng/năm tốt nghiệp*

*+ Cột (35) ghi rõ mã sinh viên đã được duyệt theo quyết định đầu vào*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI**

**QUY ƯỚC CÁCH GHI CỘT (17), (18) và (19)**

**TRONG DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP**

* PT : Bằng Trung học phổ thông/ Tú tài
* BT : Bằng Bổ túc trung học
* TC : Bằng Trung học chuyên nghiệp / Trung cấp chuyên nghiệp
* THN : Bằng Trung học nghề
* TCN : Bằng Trung cấp nghề
* CĐ : Bằng Cao đẳng
* CĐN : Bằng Cao đẳng nghề
* ĐH : Bằng tốt nghiệp đại học/ cử nhân / kỹ sư
* CH : Bằng Thạc sĩ
* TS : Bằng Tiến sĩ
* TCCT : Bằng Trung cấp lý luận chính trị
* CCCT : Bằng Cao cấp lý luận chính trị

*(Nếu có nhiều loại bằng thì ghi cách nhau bởi dấu “,”)*