|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiêu chí | Yếu | Trung bình | Khá | Giỏi | Điểm |
| 1. Mô tả ý tưởng | 0-3.75 | 3.75-7.5 | 7.5-11.25 | 11.25 - 15 | Max = 15 |
| Ý tưởng không rõ, sai hướng, vấn đề không đáng giải quyết | Ý tưởng chung chung, có đề cập vấn đề nhưng chưa nổi bật | Ý tưởng hợp lý, có phân tích tác động xã hội/tài chính | Ý tưởng rõ ràng, logic, tác động rộ ràng đối với ngành/người dùng |  |
| 2. Tính đổi mới & sáng tạo | 0-3.75 | 3.75-7.5 | 7.5-11.25 | 11.25 - 15 | Max = 15 |
| Giống các giải pháp cũ, không có khác biệt | Có ý tưởng mới nhưng chưa có tính áp dụng | Có đổi mới và khác biệt nhỏ, có áp dụng công nghệ | Giải pháp đột phá, áp dụng công nghệ mới, tiên phong xu hướng |  |
| 3. Tính khả thi | 0-3.75 | 3.75-7.5 | 7.5-11.25 | 11.25 - 15 | Max = 15 |
| Không có phương án triển khai, không thể hiện thực | Phương án chung chung, chưa có dữ liệu minh chứng | Có minh chứng ban đầu, phương án khả thi | Đã có nguyên mẫu/demo, chi tiết khả thi cao |  |
| 4. Kế hoạch mở rộng & tăng trưởng | 0-3.75 | 3.75-7.5 | 7.5-11.25 | 11.25 - 15 | Max = 15 |
| Không đề cập, hoặc mờ hồ | Có đề cập, chưa có lộ trình cụ thể | Đã lên khung mở rộng, nhưng thiếu chi tiết | Kế hoạch chi tiết, gắn với phân khúc thị trường |  |
| 5. Ứng dụng công nghệ | 0-2.5 | 2.5-5 | 5-7.5 | 7.5-10 | Max = 10 |
| Không áp dụng công nghệ hoặc không phù hợp | Có công nghệ nhưng không phải yếu tố chính | Công nghệ hỗ trợ ý tưởng, có liên kết | Công nghệ là yếu tố cốt lõi, triển khai rõ ràng |  |
| 6. Tác động xã hội / tài chính | 0-2.5 | 2.5-5 | 5-7.5 | 7.5-10 | Max = 10 |
| Tác động thấp, chưa rõ đối tượng | Có tác động nhưng chưa có minh chứng cụ thể | Tác động có ý nghĩa với nhóm người dùng nhất định | Tác động rộ ràng, lơợi ích xã hội và kinh tế đáng kể |  |
| 7. Trình bày & cấu trúc báo cáo | 0-2.5 | 2.5-5 | 5-7.5 | 7.5-10 | Max = 10 |
| Lỗi cấu trúc, trình bày lộn xộn | Trình bày chưa đủ rõ ràng, thiếu minh họa | Trình bày hợp lý, có minh họa, trích dẫn gần đúng | Chuyên nghiệp, đẹp mắt, APA chuẩn, dễ đọc |  |
| 8. Tính thuyết phục & chuyên nghiệp | 0-2.5 | 2.5-5 | 5-7.5 | 7.5-10 | Max = 10 |
| Thiếu dẫn chứng, logic yếu | Lập luận có cố gắng nhưng chưa thuyết phục | Lập luận có logic, có dữ liệu phụ trợ | Lập luận thuyết phục, gây ấn tượng tốt |  |
| 9. Điểm thưởng | Nêu rõ lý do điểm thưởng: | | | | Max = 5 |
|  |
| **Tổng** |  | | | |  |