**Bảng Chấm Điểm từ Bố cục Giải Kinh đến Bài Giảng**

(Một bảng kiểm tra gồm 20 điểm giúp bạn lập bố cục Bản Văn—Cũng hãy dùng trong chức vụ của bạn nữa!)

Diễn giả KT: Đánh giá

1 2 3 4 5

Tệ Hơi tệ TB Tốt Rất tốt

**Bố Cục Bản Văn (GK)**

1. **Chính đề** (rõ, chính xác, cấu trúc N1—X) 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

2. **Bổ đề** (rõ, chính xác, cấu trúc N2—Y) 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

3. **Tương thích** giữa CYC và các YC (ví dụ, hợp với các N1) 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

4. **Nhóm** các câu: được liệt kê và đặt vào đúng chỗ 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

5. **Các YC** chính xác, rõ, đầy đủ(N1—X—N2—Y ) 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

6. **Nan đề giải nghĩa** được đề cập và giải quyết 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

7. **Bối cảnh bản văn** được khai triển 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

**Trình Bày Bài Giảng**

8. **Thiết kế** đề mục bài giảng sáng tạo được công bố 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

9. **YC/Chính đề** rõ ràng, ngắn, chính xác, đúng vị trí 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

10. **Tương thích** giữa các ý GK/BG và các YC 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

11. **Các Ý Chính** rõ, dựa trên bản văn, câu ngắn, đầy đủ 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

12. **Giải nghĩa** chính xác theo nguyên tắc phổ biến 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

13. **Các minh họa** được lưu ý khi các ý được khai triển 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

14. **Áp dụng** (có liên hệ, đặt đúng chỗ, thực tiễn cuộc sống) 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

**Ngôn ngữ tiếng Việt**

15. **Chính tả**, lỗi đánh máy, dấu câu 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

16. **Ngữ pháp** (phù hợp giữa các CN, động từ, thì) 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

17. **Rõ ràng** trong cách trình bày (lựa chọn quan điểm rõ ràng) 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

18. **Tính liên tục** và mạch văn 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

**Khác**

19. **Độ dài**, xuyên suốt(có câu hỏi nào chưa được giải đáp?) 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

20. **Sâu sắc** và sáng tạo 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

**Tóm tắt**

Số lần (✓) trong mỗi cột \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

Số điểm được nhân cho mỗi cột **x 1 x 2 x 3 x 4 x 5**

Tổng cộng điểm cho mỗi cột \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

Điểm tổng \_\_\_\_\_\_ trừ 10 điểm do nộp trễ tính theo mỗi ngày (\_\_\_\_ điểm), điểm cuối cùng theo phần trăm %

**Nhận xét: Chữ viết tắt được dùng trong bài chấm:**

+ Xuất sắc CYC Ý chính YBs Ý Bổ sung

YG Ý Giải kinh YC Điểm chính C chuyển mạch

B.G Bố cục Giải kinh DL Diễn đạt lại CT Ngôn ngữ hình thái

CĐ Câu đầy đủ C Chính đề c/c.c. Câu/ các câu

MH Minh họa YBG Ý Bài giảng BCBG Bố cục bài giảng

**Bảng Chấm Điểm Bài Giảng Từng Lời**

(Bảmg kiểm tra gồm 20 điểm cho Bài Giảng Giải Kinh Tốt—Cũng hãy dùng cho chức vụ của bạn nữa!)

Tác giả STT: \_\_\_\_\_\_ Kinh Thánh: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Đánh giá \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Viết ra Ý Chính

1 2 3 4 5

Tệ Hơi tệ TB Tốt Rất Tốt

***Dẫn Nhập***

1. **Gây chú ý** ở phần chính đề hay YC 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

2. **Khơi tò mò/nhu cầu** hay nhu cầu cần nghe thêm (chọn 1) 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

3. **Bối cảnh** được đề cập trước phần thân bài 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

4. **Chính đề, Ý chính, hay YC I** (chọn 1) được nói, diễn đạt lại 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

5. **Thông báo bản văn phù hợp** (tùy chọn: tổng quan bố cục) 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

Đừng dẫn nhập quá ngắn!

***Thân***

6. **Các ý chính** rõ, được diễn đạt lại, câu ngắn, đầy đủ 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

7. **Chuyển mạch** giữa các ý rõ ràng 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

8. **Dòng chảy** xuyên suốt (công bố CYC, sau đó đọc câu cụ thể) 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

9. **Giải nghĩa đ**ầy đủ (không chỉ lựa chon một vài câu) 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

10. **Giải kinh** (vd. Quy thần, những lựa chọn thảo luận) 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

11. **Minh họa** đầy đủ, phù hợp) 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

12. **Liên hệ đến** người nghe (“Tại sao nói điều này?”) 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

***Kết Luận***

13. **CYC** được công bố (diễn dịch)/lập lại (quy nạp), diễn đạt lại 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

14. **Các ý chính** được xem lại/ hay diễn đạt lại 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

15. **Áp dụng/Khích lệ** (“Để làm gì?”) được công bố, chỉ r/implied 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

Đừng khiến Kết luận quá ngắn (ít nhất ¾ trang)!

***Điều khác***

16. **Cột**  chia cột 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

17. **Chính tả**, lỗi đánh máy, đánh số trang 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

18. **Ngữ pháp** (chủ ngữ/ động từ và thì đồng nhất) 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

19. **Đề mục sáng tạo, công bố cách thức** 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

20. **Độ dài**, xuyên suốtt(câu hỏi còn thắc mắc?) 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏

**Tóm tắt**

Số lần (✓) trong mỗi cột \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

Số điểm được nhân cho mỗi cột **x 1 x 2 x 3 x 4 x 5**

Tổng cộng điểm cho mỗi cột \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

Điểm tổng \_\_\_\_ trừ 10 điểm do nộp trễ tính theo mỗi ngày (\_\_\_\_ điểm), điểm cuối cùng theo phần trăm \_\_\_\_%

**Nhận xét: Chữ viết tắt dùng trong Chấm Điểm và Thiết kế Cột:**

+ Xuất sắc CYC Ý chính YBs Ý Bổ sung

AD Áp dụng YC Điểm chính C Chuyển mạch

CĐ Câu đầy đủ DL Diễn đạt lại CT Ngôn ngữ hình thái

MH Minh họa C Chính đề c/c.c. Câu/ các câu

MH Minh họa YBG Ý Bài giảng