附表G

**吳鳳科技大學　學生校外實習週誌**

**Đại học Khoa học và Công nghệ Wu Feng – Thời gian biểu của sinh viên Thực tập**

113.01.15 修正sửa đổi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 名 稱  [Khoa] |  | 班　級  [Lớp] | |  |
| 姓　名  [Họ tên] |  | 學　號  [Số sinh viên] | |  |
| 實習 週次/日期  [thời gian thực tập] | 第　　　週，　　年　　月　　日至　　年　　月　　日  [tuần thứ　 ,từ ngày　 tháng　 năm　 đến ngày　 tháng　năm　 ] | | | |
| 實習機構  [cơ quan thực tập] |  | | | |
| 實習機構 輔導老師  [Giáo viên phụ đạo của cơ quan thực tập] |  | 學校輔導老師  [giáo viên phụ đạo của trường] | |  |
| 實習進度記要  [Ghi chú tiến độ thực tập] |  | | | |
| 實習心得與建議  [cảm nghỉ và đề xuất thực tập] |  | | | |
| 實習實況照片  [Hình ảnh thực tập]  注意chú ý：  1. 本欄位為選填項目，非必填。 Mục này là mục lựa chọn, không bắt buộc điền.  2. 同學拍照前，務必徵求實習機構同意。 Sinh viên trước khi chụp ảnh, bắt buộc phải có sự đồng ý của cơ quan thực tập |  | |  | |
| 實習機構輔導老師批閱  [sự đánh giá của giáo viên-cơ quan thực tập] | 年[ngày]　　月[tháng]　　日[năm] | | | |
| 學校輔導  老師批閱  [sự đánh giá của giáo viên trường học] | 年[ngày]　　月[tháng]　　日[năm] | | | |