**PHỤ LỤC 4**

|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  **HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐHCQ**  **NGÀNH QTKD DÀNH CHO CÁC TNTT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**PHIẾU ĐIỂM PHỎNG VẤN THÍ SINH**

*(Dành cho thí sinh phỏng vấn vào chương trình tài năng thể thao*

*ngành Quản trị kinh doanh năm 2022)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên: | | | | Ngày sinh: | | | |
| CMND/CCCD: | | | | Số báo danh: | | | |
| **STT** | | **Tiêu chí**  **đánh giá** | **Điểm tối đa** | **Mức độ đánh giá theo**  **thang điểm** | | **Điểm đánh giá** |
| 1 | | Năng lực nhận thức (40 điểm) | 40 | - Từ 30 đến 40: Có năng lực nhận thức sâu sắc  - Từ 20 đến <30: Có năng lực nhận thức tốt  - Từ 10 đến <20: Có năng lực nhận thức khá.  - Dưới 10: Năng lực nhận thức yếu | |  |
| 2 | | Kỹ năng mềm  (20 điểm) | 20 | - Từ 10 đến 20: Kỹ năng mềm ở mức độ cao  - Dưới 10: Kỹ năng mềm ở mức độ thấp | |  |
| 3 | | Sự phù hợp của thí sinh với chương trình đào tạo  (10 điểm) | 10 | - Từ 5 đến 10: Phù hợp  - Dưới 5: Không phù hợp | |  |
| **Điểm tổng cộng** | | | **70** |  | |  |
|  | | | | | *Hà Nội, ngày tháng năm 2022*  **Người phỏng vấn**  *(kí và ghi rõ họ tên)*  ……………………………….. | | | |