**Rubric đánh giá thi vấn đáp**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| Kỹ năng trình bày  | CLO… | X % | Lưu loát, rõ ràng, tự tin |  |  | Lúng túng, không rõ ràng, thiếu tự tin |  |
| Nội dung chính 1………… | CLO… | X % | Đáp ứng80% - 100% yêu cầu | Đáp ứng70% - >80% yêu cầu | Đáp ứng50% - >70% yêu cầu  | Đáp ứngDưới 50% yêu cầu |  |
| Nội dung chính 2………… |  | X % |  |
| Nội dung chính 3………… | CLO… | X % |  |
| **ĐIỂM TỔNG** |  |