**CHI TIẾT RUBRIC ĐÁNH GIÁ TTTN**

***Tổng thể RUBRIC đánh giá TTTN***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cán bộ** | **Nội dung và tỷ lệ (%)** | | | |
| 1 | **CBHD** | Quá trình thực hiện | 50 | Chấp hành kỷ luật | 20 |
| Thái độ của SV | 20 |
| Chuyên môn | 60 |
| 2 | Hoàn thành TTTN | 50 | Nội dung báo cáo | 70 |
| Khả năng viết và trình bày | 20 |
| Hoàn thành đúng hạn | 10 |
| 3 | **Cán bộ chấm** | Chấm TTTN | 100 | Hình thức báo cáo | 10 |
| Nội dung báo cáo | 30 |
| Vấn đáp | 60 |
| 4 | **Đánh giá chung** | Điểm đánh giá TTTN = (Điểm của CBHD + Điểm của cán bộ chấm 1 + Điểm của cán bộ chấm 2) / 3.  (Theo Quyết định số 674/QĐ-ĐHNT ngày 11/06/2018). | | | |

**CHI TIẾT RUBRIC ĐÁNH GIÁ TTTN**

**I. GVHD**

***1. Quá trình thực hiện (50%)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu chí** | **KQHT** | **Tỷ lệ (%)** | **Mức chất lượng** | | | | **Điểm** |
| **Rất tốt** | **Tốt** | **Đạt** | **Không đạt** |
| 10 - 9 | 8 - 7 | 6 - 5 | < 5 |
| **Chấp hành kỷ luật** |  | 20 | Chấp hành ***rất tốt*** nội quy tại nơi thực hiện chuyên đề. Thực tập đầy đủ, đúng thời gian đăng ký.  Không tự ý thay đổi nội dung và địa điểm thực hiện. | Chấp hành ***tốt*** nội quy tại nơi thực hiện chuyên đề. Thực tập đầy đủ, đúng thời gian đăng ký.  Không tự ý thay đổi nội dung và địa điểm thực hiện. | Chấp hành tốt nội quy của tại nơi thực hiện chuyên đề. Thực tập ≥ ***90%*** thời gian đăng ký, thời gian ***vắng có xin phép và lý do*** chính đáng.  Không tự ý thay đổi nội dung và địa điểm thực hiện. | ***Vi phạm*** nội quy của cơ sở thực tập; hoặc thực tập ***< 90%*** thời gian đăng ký, hoặc ***vắng không phép hoặc không lý do*** chính đáng.  Tự ý thay đổi nội dung và địa điểm thực hiện. |  |
| **Thái độ của SV** |  | 20 | Thực hiện tốt, đầy đủ các yêu cầu của GVHD. Thường xuyên trao đổi với GVHD. Chủ động, tích cực trong công việc. | Thực hiện ***tương đối*** tốt, đầy đủ các yêu cầu của GVHD. Thường xuyên trao đổi với GVHD. ***Tương đối*** chủ động, tích cực trong công việc. | Thực hiện ***tương đối*** đầy đủ các yêu cầu của GVHD. Trao đổi với GVHD ***chưa*** thường xuyên. ***Đôi lúc chưa*** chủ động, tích cực trong công việc. | ***Không*** thực hiện đầy đủ các yêu cầu của GVHD. |  |
| **Chuyên môn** | 1-3 | 60 | Có khả năng xây dựng đề cương nghiên cứu/khảo sát phù hợp.  Thực hiện ***tốt*** các nội dung của đề cương theo đúng kế hoạch. Ghi chép đầy đủ, rõ ràng nhật ký thực hiện. | Có khả năng xây dựng đề cương nghiên cứu/khảo sát ***tương đối*** phù hợp.  Thực hiện ***tương đối*** ***tốt*** các nội dung của đề cương theo kế hoạch.  Ghi chép ***tương đối*** đầy đủ, rõ ràng nhật ký thực hiện. | Đề cương nghiên cứu/khảo sát có ***một số*** điểm còn ***chưa*** phù hợp.  Thực hiện các nội dung của đề cương ***chưa hoàn toàn*** theo kế hoạch.  Ghi chép ***tương đối*** đầy đủ, rõ ràng nhật ký thực hiện. | Đề cương nghiên cứu/khảo sát có ***chưa*** phù hợp.  Thực hiện các nội dung của đề cương ***không*** theo kế hoạch.  Ghi chép ***không*** đầy đủ, rõ ràng nhật ký thực hiện hoặc ***không*** ghi nhật ký. |  |
| **Tổng cộng** | | | | | | |  |

***2. Hoàn thành TTTN (50%)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu chí** | **KQHT** | **Tỷ lệ (%)** | **Mức chất lượng** | | | | **Điểm** |
| **Rất tốt** | **Tốt** | **Đạt** | **Không đạt** |
| 10 - 9 | 8 - 7 | 6 - 5 | < 5 |
| **Nội dung báo cáo** | 1-4 | 70 | Đặt vấn đề (mục tiêu và lý do thực hiện TTTN) rõ ràng.  Nội dung đầy đủ theo quyết định được giao.  Số liệu phong phú, cập nhật, thích hợp cho nội dung báo cáo.  Lập luận chặt chẽ, có cơ sở rõ ràng, tin cậy. | Đặt vấn đề (mục tiêu và lý do thực hiện TTTN) ***tương đối*** rõ ràng.  Nội dung đầy đủ theo quyết định được giao.  Số liệu ***tương đối*** phong phú, cập nhật, thích hợp cho nội dung báo cáo.  Lập luận có cơ sở rõ ràng, tin cậy. | Đặt vấn đề ***chưa thực sự*** rõ.  Nội dung đầy đủ theo quyết định được giao.  Số liệu ***ít*** thích hợp cho nội dung báo cáo.  Lập luận có cơ sở ***chưa thật*** rõ ràng, tin cậy, mang tính chủ quan. | ***Không*** đặt vấn đề hoặc đặt vấn đề không rõ, không liên quan.  Nội dung ***không*** đầy đủ theo quyết định được giao.  Số liệu ***không*** thích hợp cho nội dung báo cáo.  ***Thiếu*** lập luận hoặc lập luận ***không*** có cơ sở, mang tính chủ quan. |  |
| **Khả năng viết và trình bày** | 4 | 20 | Viết và trình bày rõ ràng, logic, đúng quy định. Chỉnh sửa ≤ 2 lần. | Viết và trình bày ***tương đối*** rõ ràng, logic, đúng quy định. Chỉnh sửa ≤ 3 lần. | Viết và trình bày ***chưa*** rõ ràng, logic, còn lỗi trình bày. Chỉnh sửa ≤ 4 lần. | Trình bày ***lủng củng, không logic***. Chỉnh sửa ≥ 5 lần. |  |
| **Hoàn thành đúng hạn** |  | 10 | Nộp báo cáo trước thời gian từ 4 ngày trở lên | Nộp báo cáo trước thời gian gia hạn 1-3 ngày | Nộp báo đúng hạn | Nộp báo cáo sau gia hạn |  |
| **Tổng cộng** | | | | | | |  |

**II. GVPB**

***Chấm điểm TTTN***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu chí** | **KQHT** | **Tỷ lệ (%)** | **Mức chất lượng** | | | | **Điểm** |
| **Rất tốt** | **Tốt** | **Đạt** | **Không đạt** |
| 10 - 9 | 8 - 7 | 6 - 5 | < 5 |
| **Hình thức báo cáo** | 4 | 10 | Trình bày đúng định dạng quy định, cân đối giữa các phần, không hoặc có ít lỗi chính tả, hình ảnh/biểu bảng rõ ràng. Trích dẫn tài liệu đúng quy định.  Văn phong mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu. | Có ***một vài*** lỗi trình bày nhỏ, ***tương đối*** cân đối giữa các phần, ***còn một số*** lỗi chính tả, ***một số*** hình ảnh/biểu bảng không rõ ràng.  ***Một số*** tài liệu trích dẫn chưa thống nhất theo quy định.  Văn phong ***tương đối*** mạch lạc, rõ ràng. | Còn ***nhiều lỗi*** định dạng và lỗi chính tả, ***thiếu*** sự cân đối giữa các phần, hình ảnh/biểu bảng ***không*** rõ ràng.  Tài liệu trích dẫn ***chưa*** thống nhất theo quy định.  Văn phong ***chưa*** mạch lạc, rõ ràng. | Trình bày chưa đúng định dạng quy định, ***không*** đủ các phần của một CĐTN, ***nhiều*** lỗi chính tả, hình ảnh/biểu bảng ***không*** rõ ràng.  ***Không*** trích dẫn tài liệu hoặc trích dẫn ***chưa đúng*** quy định.  Văn phong ***không*** mạch lạc, ***lủng củng, gây khó hiểu***. |  |
| **Nội dung báo cáo** | 1-4 | 30 | Đặt vấn đề (mục tiêu và lý do thực hiện TTTN) rõ ràng.  Nội dung đầy đủ theo quyết định được giao.  Số liệu phong phú, cập nhật, thích hợp cho nội dung báo cáo.  Lập luận chặt chẽ, có cơ sở rõ ràng, tin cậy. | Đặt vấn đề (mục tiêu và lý do thực hiện TTTN) ***tương đối*** rõ ràng.  Nội dung đầy đủ theo quyết định được giao.  Số liệu ***tương đối*** phong phú, cập nhật, thích hợp cho nội dung báo cáo.  Lập luận có cơ sở rõ ràng, tin cậy. | Đặt vấn đề ***chưa thực sự*** rõ.  Nội dung đầy đủ theo quyết định được giao.  Số liệu ***ít*** thích hợp cho nội dung báo cáo.  Lập luận có cơ sở ***chưa thật*** rõ ràng, tin cậy, mang tính chủ quan. | ***Không*** đặt vấn đề hoặc đặt vấn đề không rõ, không liên quan.  Nội dung ***không*** đầy đủ theo quyết định được giao.  Số liệu ***không*** thích hợp cho nội dung báo cáo.  ***Thiếu*** lập luận hoặc lập luận ***không*** có cơ sở, mang tính chủ quan. |  |
| **Vấn đáp** | 1-4 | 60 | Nắm vững nội dung tiểu luận và vấn đề liên quan; trả lời đúng kiến thức > 80% | Nắm vững nội dung tiểu luận; trả lời đúng kiến thức 60-80% | Nắm được nội dung tiểu; trả lời đúng kiến thức 50-60% | Chưa nắm vững nội dung tiểu luận; trả lời sai kiến thức > 50% |  |
| **Tổng cộng** | | | | | | |  |

***III. Đánh giá chung***

Điểm đánh giá TTTN = (Điểm của CBHD + Điểm của cán bộ chấm 1 + Điểm của cán bộ chấm 2) / 3.

*Trong đó,*

- Điểm của CBHD = Điểm mục 1 x 50% + điểm mục 2 x 50%.

- Điểm của cán bộ chấm = Điểm mục 3.