**Phần I – BCTT 01**

Họ tên sinh viên: .

Lớp: Nhóm: .

PHÒNG THỰC HÀNH HẢI ĐỒ

Giáo viên hướng dẫn: .

Chữ ký: .

Chữ ký Trưởng BM: .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | NỘI DUNG THỰC TẬP | Giáo viên / Sĩ quan hướng dẫn | Giáo viên hỏi bảo vệ thực tập |
| *Sinh viên có tham gia thực hành nội dung này không?* (*Có/Ko*) | *Sinh viên có đạt yêu cầu của nội dung này không?* (*Có/Ko*) |
| Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
| *Có* | *Ko* | *Có* | *Ko* | *Có* | *Ko* | *Có* | *Ko* | *Có* | *Ko* | *Có* | *Ko* |
|  | Chuyến đi giả định: HCM – HK, HCM – HP… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cách lựa chọn hải đồ cho một chuyến đi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các dụng cụ phục vụ cho việc tu chỉnh hải đồ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các ấn phẩm hàng hải phục vụ cho việc tu chỉnh hải đồ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cách quản lý công tác tu chỉnh hải đồ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Các ấn phẩm hàng hải có trên tàu biển, nội dung và cách sử dụng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cách sử dụng bảng toán hàng hải. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sử dụng lịch thủy triều để tính thủy triều. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Thao tác tuyến đường trên hải đồ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Lập và tính toán quãng đường, hướng đi trên biển. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Lập kế hoạch chuyến đi, bảng tính quãng đường. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tận dụng các nguồn tài nguyên internet (phần mềm, website…) để tu chỉnh các ẩn phẩm, tu chỉnh cho chuyến đi của bạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Xác định vị trí tàu bằng mục tiêu bờ trên hải đồ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Tổng số* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KẾT QỦA THỰC TẬP (*“Đạt” hoặc “Ko”*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Chữ ký xác nhận* |  |  |  |  |  |  |