**TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM**

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP**

1. Họ và tên sinh viên: **Nguyễn Như Hà** Mã số sinh viên: **18076501**
2. Tên công ty thực tập: **Công ty TNHH Hitachi Vantara Việt Nam**
3. Họ và tên người đánh giá: **Nguyễn Tiến Đạt**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Điểm**  **tối đa** | **Không đạt**  **(Failed)**  **(<8)** | **Có thể chấp nhận**  **(Fair)**  **[8-12]** | **Đạt**  **(Accepted)**  **[13-17]** | **Xuất sắc**  **(Excellent)**  **[18-20]** | **Điểm**  **đánh giá**  **Sinh viên** |
| 1 | Trình bày được các yêu cầu của Project/ Công việc và các ràng buộc đi kèm | 20 | Không thể trình bày được vấn đề cần giải quyết và các ràng buộc đi kèm | Trình bày đúng nhưng không đầy đủ vần đề cần giải quyết và các ràng buộc đi kèm | Trình bày đúng, đầy đủ vấn đề cần giải quyết và các ràng buộc đi kèm nhưng chưa hiệu quả | Trình bày đúng, đầy đủ và hiệu quả vấn đề cần giải quyết cùng các ràng buộc đi kèm |  |
| 2 | Làm việc nhóm hiệu quả (Tham gia hoạt động nhóm, hoàn thành công việc được phân công) | 20 | Hoàn thành dưới 40% công việc trong nhóm được phân công. | Hoàn thành từ 40% công việc được phân công | Hoàn thành ít nhất 60% công việc được phân công trong nhóm. | Hoàn thành ít nhất 80% công việc được phân công trong nhóm. |  |
| 3 | Thiết kế hệ thống | 15 | Kết quả thiết kế cuối cùng không thể hiện có sử dụng quy trình thiết kế hoặc đạt được dưới 30% mục tiêu | Kết quả thiết kế cuối cùng thể hiện việc sử dụng hợp lý quy trình thiết kế đồng thời đạt được từ 30% mục tiêu | Kết quả thiết kế cuối cùng thể hiện việc sử dụng hợp lý quy trình thiết kế đồng thời đạt được từ 50% đến 60% mục tiêu | Kết quả thiết kế cuối cùng thể hiện việc sử dụng hiệu quả quy trình thiết kế , đồng thời đạt được từ trên 60% mục tiêu |  |
| 4 | Hiện thực hệ thống | 15 | Không hiện thực được chức năng nào | Hiện thực được một vài chức năng chính của hệ thống. | Hiện thực được các chứa năng chính của hệ thống, nhưng còn sai sót. | Hiện thực được các chức năng chính của hệ thống |  |
| **STT** | **Nội dung** | **Điểm**  **tối đa** | **Không đạt**  **(Failed)**  **<4** | **Có thể chấp nhận**  **(Fair)**  **[4-5]** | **Đạt**  **(Accepted)**  **[6-7]** | **Xuất sắc**  **(Excellent)**  **[8-10]** | **Điểm**  **đánh giá**  **Sinh viên** |
| 5 | Tổ chức, thực thi vào báo cáo kết quả kiểm thử của Project | 10 | Có thực thi một vài trường hợp kiểm thử nhưng không có báo cáo kết quả. | Tổ chức và thực thi được các trường hợp kiểm thử và báo cáo kết quả nhưng không đầy đủ. | Tổ chức và thực thi được các trường hợp kiểm thử và báo cáo đầy đủ kết quả kiểm thử. | Tổ chức và thực thi được các trường hợp kiểm thử đã thiết kế và báo cáo đầy đủ và chính xác kết quả kiểm thử. |  |
| 6 | Trình bày tài liệu (tài liệu phân tích, thiết kế) | 10 | Trình bày tài liệu chưa đầy đủ theo quy định. | Trình bày tài liệu đầy đủ theo quy định nhưng còn sai sót về cấu trúc, định dạng, nội dung. | Trình bày tài liệu rõ ràng theo quy định (Đúng cấu trúc, đầy đủ nội dung, trích dẫn, tài liệu tham khảo theo yêu cầu) nhưng còn một vài sai sót về định dạng, lỗi chính tả. | Trình bày tài liệu rõ ràng theo quy định (Đúng cấu trúc, đầy đủ nội dung, trích dẫn, tài liệu tham khảo theo yêu cầu) |  |
| 7 | Kỹ năng thuyết trình, báo cáo | 10 | Trình bày vấn đề/báo cáo không đúng thời gian quy định và nội dung trình bày chưa rõ ràng với mục tiêu đặt ra. | Hoặc nội dung không rõ ràng, hoặc thời gian không đúng quy định | Trình bày vấn đề/báo cáo đúng thời gian yêu cầu, nội dung rõ ràng, mạch lạc. | Trả lời rõ ràng và đầy đủ các câu hỏi liên quan đến các vấn đề trình bày. |  |
|  | **Cộng** | 100 |  |  |  |  |  |

1. Nhận xét chung:

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**Người đánh giá**

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)