**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 ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ THÍ SINH**

*(Dành cho thí sinh vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đăng ký xét tuyển ngành QTKD dành cho các tài năng thể thao)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | Giải trẻ quốc tế | 30 | 30: Huy chương Vàng  25: Huy chương Bạc  20: Huy chương Đồng | | |  |
| 2 | | Giải vô địch quốc gia/Giải trẻ quốc gia | 25 | 25: Huy chương Vàng  20: Huy chương Bạc  15: Huy chương Đồng | | |  |
| 3 | | Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc | 20 | 20: Huy chương Vàng  15: Huy chương Bạc  10: Huy chương Đồng | | |  |
| 4 | | Hội khỏe Phù Đổng tỉnh/thành phố | 15 | 15: Huy chương Vàng  10: Huy chương Bạc  05: Huy chương Đồng | | |  |
| **Điểm tổng cộng** | | |  |  | | |  |
| ***\* Lưu ý:*** Nếu thí sinh đáp ứng nhiều tiêu chí thì chỉ đánh giá ở tiêu chí có thang điểm cao nhất | | | | | | | |
|  | | | | | *Hà Nội, ngày tháng năm 2021*  **Trưởng tiểu ban đánh giá**  *(kí và ghi rõ họ tên)*  ……………………………….. | | |