YÊU CẦU BÀI THU HOẠCH HƯỚNG NGHIỆP 1:

Thời gian làm bài 60 phút

1. (3điểm) Cho bảng điểm chi tiết (theo thang 10) của một sinh viên chỉ học 6tc trong học kì như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên môn | Số tín chỉ | Chuyên cần (20%) | Bài tập (10%) | Thực hành (15%) | Thi cuối kì (55%) |
| Môn 1 | Toán Cao cấp A1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3.5 |
| Môn 2 | Hóa Đại Cương | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Môn 3 | Hướng nghiệp 1 | 1 |  |  |  |  |

Sinh viên tự đánh giá điểm của mỗi nội dung của môn Hướng nghiệp 1. Chuyên cần (vắng một buổi -1.5đ); điểm thực hành là điểm làm việc nhóm (trên lớp)

Tính điểm môn học theo thang 10, quy đổi sang thang 4 (theo quy định của ĐH Duy Tân)

Tính điểm trung bình học kì và xếp loại kết quả học tập của học kì:

***(chú ý: lập bảng tính)***

Mục đích của việc xếp loại kết quả học tập theo quy định của nhà trường là gì?

1. (2điểm) Tính điểm RLSV và xếp loại toàn khóa, biết điểm RLSV của 6 học kì học tại trường.

Mục đích của việc Đánh giá kết quả xếp loại RLSV.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Học kì | **Học kì 1** | **Học kì 2** | **Học kì 3** | **Học kì 4** | **Học kì 5** | **Học kì 6** |
| Điểm | **75** | **60** | **88** | **72** | **89** | **80** |

1. (1điểm) Nêu ít nhất 4 nội dung được trình bày trong môn học Hướng nghiệp 1; mỗi nội dung, trình bày chi tiết khoảng 2 dòng.
2. (2điểm )Lựa chọn 01 nội dung mà bạn cảm thấy có hứng thú nhất, vì sao? Các bạn mong muốn điều gì đối với nội dung này.
3. (2 điểm )Trình bày các công tác chuẩn bị cho việc thi kết thúc học phần, các lưu ý.

 GV PHỤ TRÁCH