**Phụ lục 3**

**Tiêu chí đánh giá và phỏng vấn thí sinh thuộc Phương thức xét tuyển 1**

 **(vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên)**

**1. Thông tin chung**

1. Việc đánh giá thí sinh được thực hiện bởi các thành viên của Tiểu ban đánh giá hồ sơ và phỏng vấn do Trường Đại học Kinh tế thành lập (gọi tắt là Tiểu ban).
2. Thông qua việc đánh giá hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với thí sinh, các thành viên Tiểu ban đánh giá thí sinh đăng ký xét tuyển theo các tiêu chí: Kết quả học tập và hạnh kiểm bậc THPT; Năng lực nhận thức; Tư duy giải quyết vấn đề, tình huống; Kỹ năng mềm; Sự phù hợp của thí sinh với chương trình đào tạo.
3. Toàn bộ quá trình phỏng vấn được Ghi âm/Ghi hình và được bảo mật theo Quy định về công tác tuyển sinh tại ĐHQGHN.
4. Thang điểm: 100 điểm
5. Ngôn ngữ phỏng vấn: Tiếng Việt.
6. Thời gian phỏng vấn: khoảng 15-20 phút/thí sinh.

**II. Tiêu chí đánh giá**

Việc đánh giá thí sinh dựa trên các tiêu chí sau:

**1. Hồ sơ học bạ bậc THPT:** ***tối đa*** ***30 điểm***

Tiêu chí này nhằm đánh giá năng lực học tập và các thành tích học tập, hoạt động phong trào, hạnh kiểm của thí sinh trong quá trình học tập ở bậc THPT. Các tiêu chí này được quy định cụ thể trong phiếu đánh giá hồ sơ thí sinh, xét theo từng giai đoạn học tập của thí sinh.

 Thang điểm đánh giá cho từng năm học:

| **STT** | **Tiêu chí** | **Xếp loại** | **Điểm tối đa** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Học lực | Giỏi | 20 điểm |
| Khá | 15 điểm |
| Trung bình | 10 điểm |
| Yếu, Kém | 0 điểm |
| 2 | Hạnh kiểm | Tốt | 10 điểm |
| Khá | 7 điểm |
| Trung bình | 4 điểm |
| Yếu | 0 điểm |

**2. Phần phỏng vấn: *tối đa 70 điểm***

Tiêu chí này đánh giá nhận thức, tư duy giải quyết vấn đề, kỹ năng mềm và sự phù hợp của thí sinh đối với chương trình cử nhân ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao:

- Nhận thức về những vấn đề tự nhiên, xã hội;

- Kỹ năng mềm: Kỹ năng đặt mục tiêu; Kỹ năng sáng tạo trong công việc; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giải quyết vấn đề…

- Sự phù hợp của thí sinh với chương trình đào tạo: Hiểu biết liên quan về ngành Quản trị kinh doanh..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tiêu chí** | **Điểm tối đa** |
| 1 | Năng lực nhận thức | 40 |
| 3 | Kỹ năng mềm | 20 |
| 4 | Sự phù hợp của thí sinh với chương trình đào tạo | 10 |