美和科技大學**校外實習生**滿意度問卷調查表 1051230

**Trường Đại học Mỹ Hòa**

**Phiếu khảo sát sự hài lòng của sinh viên thực tập ngoài trường**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 各位同學好：  為瞭解同學實習成效，提升各系實習品質，擬針對實習機構提供之實習課程教學資源進行滿意度調查，請填答下列題項及提出建言，以提供學校進行實習課程改進參考之依據，感謝協助。  實習組謹啟  Xin chào các bạn sinh viên:  Để hiểu rõ hiệu quả thực tập của sinh viên và nâng cao chất lượng thực tập của từng khoa, chúng tôi đề xuất tiến hành khảo sát sự hài lòng về tài nguyên giảng dạy của chương trình thực tập mà các cơ sở thực tập cung cấp. Xin vui lòng điền vào các câu hỏi dưới đây và đề xuất ý kiến, nhằm cung cấp cơ sở tham khảo cho trường đại học cải thiện chương trình thực tập. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn.  Nhóm thực tập trân trọng | | | |
| 實習機構  Tổ chức thực tập |  | 實習部門 Bộ phận thực tập |  |
| 實習生系別  Khoa |  | 實習生班級  Lớp |  |
| 實習生學 號  Mã sinh viên |  | 實習生姓名  Tên |  |
| 1.在產業機構實習，對能提升個人專業知識感到  □非常不滿意 □不滿意 □尚可 □滿意 □非常滿意  1.Trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, bạn cảm thấy rằng nó có thể nâng cao kiến thức chuyên môn cá nhân của mình  □Rất không hài lòng □Không hài lòng □Bình thường □Hài lòng □Rất hài lòng | | | |
| 2.在產業機構實習，對能提升個人專業技術能力感到  □非常不滿意 □不滿意 □尚可 □滿意 □非常滿意  2.Trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, bạn cảm thấy rằng nó có thể nâng cao khả năng kỹ thuật chuyên môn cá nhân của mình.  □Rất không hài lòng □Không hài lòng □Bình thường □Hài lòng □Rất hài lòng | | | |
| 3.在產業機構實習，對能提升個人團隊合作及解決問題能力感到  □非常不滿意 □不滿意 □尚可 □滿意 □非常滿意  3. Trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, bạn cảm thấy rằng nó có thể nâng cao khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề cá nhân của mình.  □Rất không hài lòng □Không hài lòng □Bình thường □Hài lòng □Rất hài lòng | | | |
| 4.在產業機構實習，對機構安排實習工作項目感到  □非常不滿意 □不滿意 □尚可 □滿意 □非常滿意  4. Trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, bạn cảm thấy như thế nào về các nhiệm vụ thực tập được tổ chức bởi cơ sở đó.  □Rất không hài lòng □Không hài lòng □Bình thường □Hài lòng □Rất hài lòng | | | |
| 5.在產業機構實習，對機構實習環境感到  □非常不滿意 □不滿意 □尚可 □滿意 □非常滿意  5.Trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, bạn cảm thấy về môi trường thực tập của cơ sở đó.  □Rất không hài lòng □Không hài lòng □Bình thường □Hài lòng □Rất hài lòng | | | |
| 6.在產業機構實習，對機構整體教學指導態度感到  □非常不滿意 □不滿意 □尚可 □滿意 □非常滿意  6. Trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, bạn cảm thấy về thái độ hướng dẫn giảng dạy tổng thể của cơ sở đó.  □Rất không hài lòng □Không hài lòng □Bình thường □Hài lòng □Rất hài lòng | | | |
| 7.實習心得及建議事項：  7. Kinh nghiệm thực tập và đề xuất: | | | |