**Rubric đánh giá báo cáo sản phẩm làm việc nhóm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu chí** | **Chuẩn đầu ra** | **Trọng số** | **Mức chất lượng** | | | | **Điểm** | |
| **Giỏi** | **Khá** | **Trung bình** | **Yếu** |
| **10 - 8.5** | **8.4 – 7.0** | **6.9 – 5.0** | **4.9 – 0.0** |
| Hình thức báo cáo | CLO… | X % | Đúng kết cấu, định dạng, đẹp, rõ, không lỗi chính tả … |  |  | Không đúng định dạng, sai kết cấu, thiếu logic, không rõ, nhiều lỗi chính tả |  | |
| Kỹ năng trình bày | CLO… | X % | Nói rõ, dùng đúng thuật ngữ chuyên môn, tự tin, thuyết phục, lập luận chặt chẽ, tương tác tốt với người nghe… |  |  | Nói nhỏ, không rõ, không tự tin, dùng không đúng thuật ngữ chuyên môn, trình bày không thuyết phục, không tương tác với người nghe |  | |
| Nội dung báo cáo/chất lượng sản phẩm |  | X % | Đáp ứng 80%-100% yêu cầu | Đáp ứng 70%->80% yêu cầu | Đáp ứng 50%->70% yêu cầu | Đáp ứng dưới 50% yêu cầu |  | |
| Trả lời câu hỏi |  | X % | Trả lời đúng tất cả các câu hỏi | Trả lời đúng 2/3 các câu hỏi | Trả lời đúng 1/2 các câu hỏi | Trả lời đúng dưới 1/2 các câu hỏi |  | |
| Tham gia thực hiện |  | X % | 100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày | ≈ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày | ≈ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày | < 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày |  | |
| **ĐIỂM TỔNG** | | | | | | | |  | |