**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM**

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN**

CỦA ĐƠN VỊ NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên thực tập: ……………………………………………………….………………….……………………………..

Lớp: ……………………….……. Ngành học: ………………………….…….…. Niên khóa: …………………………….………

Đơn vị thực tập: ………………………………………………………………………………………………………….…………...

Vị trí thực tập: ……………………………………………………………………………………………………….……………….

Thời gian thực tập: Từ ………………………… đến ………………………………………………………………………….…….

Nhận xét chung về quá trình thực tập: ………………………………………………………….…………………………………….

………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….………………………………..

**Các tiêu chí đánh giá:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tiêu chí**(trọng số %) | **Trọng số**(%) | **Nội dung đánh giá** | **Thang điểm** | **Điểm** |
| 1 | Chuyên cần | 20% | Tham dự đầy đủ các buổi thực tập | 8.5 - 10 |   |
| Có vắng 1 buổi có phép | 7.0 - 8.4 |
| Vắng từ 2 đến 3 buổi có phép | 5.5 - 6.9 |
| Vắng 1 buổi không phép | 4.0 - 5.4 |
| Vắng trên 3 buổi có phép hoặc trên 1 buổi không phép  | < 4.0 |
| 2 | Ý thức tổ chức kỷ luật | 20% | Chấp hành nghiêm túc các nội quy, đúng giờ  | 8.5 - 10 |   |
| Đi trễ dưới 15 phút 1 lần hoặc bị nhắc nhở 1 lần trong quá trình thực tập  | 7.0 - 8.4 |
| Đi trễ dưới 15 phút từ 1 đến 3 lần hoặc bị nhắc nhở từ 1 đến 3 lần trong quá trình thực tập | 5.5 - 6.9 |
| Đi trễ trên 15 dưới 3 lần hoặc bị nhắc nhở trên 3 lần trong quá trình thực tập | 4.0 - 5.4 |
| Đi trễ trên 15 phút trên 3 lần | < 4.0 |
| 3 | Mức độ hoàn thành công việc được giao | 60% | Thành thạo kỹ năng chuyên môn, hoàn thành tốt các vấn đề được giao | 8.5 - 10 |   |
| Làm tốt phần lớn công việc được giao, còn một số sai sót nhỏ, hoàn thành ở mức 80% công việc được giao  | 7.0 - 8.4 |
| Thực hiện tương đối tốt, còn hạn chế ở nhiều kỹ năng chuyên môn, hoàn thành ở mức 60% công việc được giao | 5.5 - 6.9 |
| Thực hiện chưa tốt ở các kỹ năng chuyên môn quan trọng, hoàn thành ở mức 40% công việc được giao | 4.0 - 5.4 |
| Thực hiện chưa tốt ở tất cả các kỹ năng chuyên môn, hoàn thành ở mức dưới 40% công việc được giao | < 4.0 |
| **ĐIỂM TỔNG** |  |  |

 *.………………., ngày …… tháng …… năm 2020*

**XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN**