|  |  |
| --- | --- |
| Company Name: | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – tự do – Hạnh phúc**  **-----------------------------**  *……… 30th 20….* |

**PHIẾU NHẬN XÉT THỰC TẬP**

**INTERNSHIP EVALUATION**

**Họ và tên sinh viên (Full Name of Student)**: NGUYEN VAN A

**Ngành đào tạo (Faculty/Department)**: Information Systems Department – University of Information Technology

**Cơ quan/ Đơn vị tiếp nhận (Company which accepted internship):** ………………….

**Thời gian thực tập tốt nghiệp (Internship Period):** from …..… to …………30th 20…

1. **Nhận xét của Cơ quan/Đơn vị về chất lượng công việc được giao (Evaluation of professor who instructa internship student)**

* Các công việc được giao (Completion of internship tasks):

Excellent Very good Good Acceptable Quite bad

* Hoàn tất công việc được giao (How correct student performs the task)

Hoàn thành đúng (finish the tast on time)

Thỉnh thoảng đúng (Sometime finish the tast on time)

Không đúng thời hạn (usually miss the deadline)

* Tính hữu ích của đợt thực tập đối với cơ quan (How useful of the tast for your lab)

Có giúp ích nhiều (useful) Giúp ích ít (somehow useful)

Không giúp ích gì mấy cho hoạt động của cơ quan (almost no useful)

1. **Nhận xét của Cơ quan/Đơn vị về bản thân sinh viên (Evaluation of division or company)**
   1. Năng lực chuyên môn sử dụng vào công việc được giao ở mức (Technical skill)

Giỏi (Very good) Khá (good) Trung bình (Medium) Yếu (bad)

* 1. Tinh thần, thái độ đối với công việc được giao (enthusiastic on researching)

Tích cực (enthusiastic) Bình thường (so so) Thiếu tích cực (bad)

* 1. Đảm bảo kỷ luật lao động (giờ giấc lao động, nghỉ làm, …) (Follow lab’s rule)

Tốt (very good) Trung bình (Medium) Yếu (bad)

* 1. Thái độ đối với cán bộ, công nhân viên trong Cơ quan/Đơn vị (attitude to other members of lab)

Hòa đồng (good) Không có gì đáng nói (So so) Rụt rè (too much shy)

* 1. Khả năng sử dụng Tiếng Anh (English skill)

Giỏi (Very good) Khá (good) Trung bình (Medium) Yếu (bad)

1. **Nếu được, xin cho biết một “ thành tích nổi bật” của sinh viên (Typical achievement of student)**

During the internship, he has studied about ……………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

1. **Nội dung thực tập được giao (nêu ngắn gọn) Summary of internship content**

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

1. **Kết quả thực tập tốt nghiệp (chấm theo thang điểm 10) result score (scale 10)**: …/10

|  |  |
| --- | --- |
| **Trưởng Cơ quan/ Đơn vị** | *…………. 30th 20…*  **Evaluation professor** |