**美和科技大學**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**系**

**Trường Đại học Mỹ Hòa Khoa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**實習計畫進度調整及實習輔導成效追蹤紀錄表**

**Bảng ghi chép tiến độ và theo dõi hiệu quả quá trình thực tập**

學生姓名(Tên sinh viên)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
學生學制(Hệ đào tạo của sinh viên)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
學生年級(Năm học của sinh viên)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
實習機構(Cơ sở thực tập)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
實習科別(Ngành thực tập): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
實習日期(Thời gian thực tập)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| (A)Xuất sắc; (B)Tốt; (C)Trung bình; (D)Kém; (E)Yếu |
| 第 週Tuần thứ 週目標Mục tiêu tuần | 具體細項Các mục tiêu chi tiết | 優(A) | 佳(B) | 尚可(C) | 欠佳(D) | 劣(E) | 現況說明Giải thích tình trạng hiện tại | 老師輔導Giáo viên hướng dẫn | 單位輔導Đơn vị hướng dẫn | 成效追蹤Theo dõi hiệu quả |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 學生自評Tự đánh giá của sinh viên |
|  |
|  |  |  |  |  |  |

**實習指導教師簽名 實習單位主管簽名
Chữ ký của giáo viên hướng dẫn thực tập Chữ ký của đơn vị thực tập**