系學生個別實習計畫

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實習機構  Cơ quan thực tập | |  | | 實習職務  Vị trí thực tập | |  |
| 實習類別  Loại hình thực tập | | □暑期實習 □學期實習  □學年實習  □海外實習  ■其他， 產學合作國際專班 | | 實習期間  Thời gian thực tập | |  |
| 學生姓名  Tên học sinh | |  | | 年級/班別  Năm / Lớp | | 產學合作國際專班/ |
| 學校輔導老師  Giáo viên phụ trách của trường | |  | | 機構輔導老師  Giáo viên phụ trách của cơ quan thực tập | |  |
| 實習學習內容  Nội dung thực tập | 實習課程目標  Mục đích của khóa thực tập | （依系科課程發展結果及系科專業領域性質、撰寫開設實習課程之標）  透過在產業界的實務學習、 培育下列專業人才的實務能力：  □一般機械工程師( Kỹ sư cơ khí) □精密機械工程師(Insinyur mekanik presisi) □生產管理師(Quản lý sản xuất) □機電控制工程師(Kỹ sư điều khiển tự động hóa) □汽車修護工程師(Kỹ sư bảo dưỡng ô tô) □汽車機電工程師(Kỹ sư cơ điện ô tô) □電子技術工程師(Kỹ sư kỹ thuật điện tử) □資通訊系統工程師(Kỹ sư hệ thống thông tin và truyền thông) □積體電路設計與應用工程師( Kỹ sư thiết kế và ứng dụng mạch tổ hợp) □智慧型控制工程師(Kỹ sư điều khiển thông minh) □電力與電能轉換工程師(Kỹ sư chuyển đổi điện lực và điện năng) □通訊系統工程師(Kỹ sư hệ thống thông tin liên lạc) □化學工程師(Kỹ sư hóa học) □材料製程工程師(Kỹ sư quy trình vật liệu) □應用化學工程師(Kỹ sư hóa học ứng dụng) □生化工程師課程(Khóa học Kỹ sư hóa sinh) □薄膜/電漿及表面工程師(Kỹ sư màng mỏng, plasma và bề mặt) □生醫能源資訊工程師(Kỹ sư thông tin nguồn năng lượng y sinh) □光電半導體工程師(Kỹ sư quang điện và chất bán dẫn) □環境工程師(Kỹ sư môi trường) □環境規劃檢測工程師(Kỹ sư lập kế hoạch và kiểm tra môi trường) □資源回收再利用工程師(Kỹ sư tái chế tài nguyên) □工業安全衛生工程師(Kỹ sư an toàn vệ sinh công nghiệp) □工業工程師(Kỹ sư công nghiệp) □品質管理工程師(Kỹ sư quản lý chất lượng) □生產技術製程工程師(Kỹ sư quy trình kỹ thuật sản xuất) □生産管理工程師(Kỹ sư quản lý sản xuất) □行政管理師(Quản lý hành chính) □行銷/業務/企劃國貿人員(Nhân viên Tiếp thị/Kinh doanh/Lập kế hoạch thương mại quốc tế) □會計/财金人員(Nhân viên Kế toán/Tài chính) □行政人員(Nhân viên hành chính) □人力資源/人事人員(Nhân viên nhân sự) □工業設計人員(Nhân viên thiết kế công nghiệp) □設計服務人員(Nhân viên dịch vụ thiết kế) □繪圖及網頁製作人員(Nhân viên thiết kế đồ họa và website) □多媒體設計製作人員(Nhân viên thiết kế đa phương tiện) □設計企劃管理人員(Nhân viên quản lý kế hoạch thiết kế) □藝術行政人員(Nhân viên quản lý Nghệ thuật) □設計呈現與創作人員(Nhân viên thiết kế thuyết trình và sáng tác) □流通/物流管理人員(Nhân viên quản lý lưu thông/Hậu cần) □其他(Khác) | | | | |
| 符合(Phù hợp) □本系核心能力(Năng lực chính của bộ phận) □ 學程規劃(Quản lý sản xuất, lập kế hoạch liên quan đến quản lý chất lượng) | | | | |
| 實習課程內涵  (實習主軸)  Nội dung của khóa thực tập. |  | | | | |
| 各階段實習內容具體規劃與時程分配  Lập kế hoạch cụ thể và tiến độ phân bổ nội dung thực tập ở từng giai đoạn | 時 程  Thời gian khóa học | 實習主題  Chủ đề thực tập | | 實習具體項目或內容  Hạng mục hoặc nội dung thực tập cụ thể | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 教師輔導訪視實習課程進行之規劃  Giáo viên phụ đạo thực hiện các chuyến thăm đến nơi thực tập như kế hoạch |  | | | | |
| 企業提供實習課程指導與資源說明/業界專家輔導實習課程規劃  Doanh nghiệp nói rõ về khóa học thực tập và nguồn tài nguyên/Chuyên gia trong ngành phụ đạo lập kế hoạch khóa học thực tập | ●企業提供實習學生的整體培訓規劃(Doanh nghiệp đưa ra kế hoạch đào tạo tổng thể cho sinh viên thực tập)  ◎實務基礎訓練(Đào tạo thực hành cơ bản)：□企業文化訓練(Đào tạo văn hóa doanh nghiệp) □企業知識訓練(Đào tạo kiến thức doanh nghiệp) □工業安全訓練(Đào tạo an toàn công nghiệp) □其他(Khác)：  ◎實務主題訓練(Đào tạo theo chủ đề thực tế)：□產品知識探討(Thảo luận về sản phẩm) □學習內容溝通 (Thảo luận nội dung học tập) □產品技術問題釐清(Nói rõ vấn đề kỹ thuật của sản phẩm) □知識管理(Quản lý kiến thức) □實務技術問題排除(Loại bỏ vấn đề kỹ thuật thực tế) □實務技術支援(Hỗ trợ kỹ thuật thực tế) □實務案例分享(Chia sẻ trường hợp thực tế) □實務問題分析(Phân tích vấn đề thực tế) □產品除錯(Tìm lỗi sản phẩm) □製程改善(Cải tiến quy trình) □庶務管理(Quản lý công việc chung) □技術指導(Hướng dẫn kỹ thuật) □其他(Khác)  ●實習機構提供資源與設備投入情形(Cơ quan thực tập cung cấp nguồn lực và đầu tư trang thiết bị )  □實驗設備(Thiết bị phòng thí nghiệm) □儀器機台(Máy móc, dụng cụ) □專人指導(Hướng dẫn chuyên nghiệp) □教育培訓(Giáo dục và đào tạo) □資訊設備(Thiết bị thông tin) □測試耗材( Kiểm tra vật tư tiêu hao)□車輛裝備(Trang bị xe cộ) □服裝配件(Trang phục) □其他(Khác)  ●業界輔導老師提供的指導內容(Nội dung hướng dẫn từ các thầy cô phụ trách trong ngành)：  □程式設計(Lập trình) □機台操作(Vận hành máy) □實驗程序(Quy trình thực nghiệm) □機械模具(Khuôn đúc cơ khí) □文件撰寫(Viết tài liệu) □檢測操作(Thao tác đo lường) □實驗測試(Thực nghiệm kiểm tra)□材料鍍膜(Lớp vật liệu) □除錯操作(Thao tác tìm lỗi) □資訊管理(Quản lý thông tin) □採購備料(Chuẩn bị mua sắm) □製程管理(Quy trình quản lý) □設計溝通(Thiết kế giao tiếp) □藝術創造(Sáng tạo nghệ thuật) □財經規劃(Kế hoạch tài chính) □創新管理(Quản lý sáng tạo) □設計模擬(Mô phỏng thiết kế) □軟體操作(Thao tác phần mềm) □經營管理(Quản lý kinh doanh) □其他(Khác)  ●業界輔導老師提供的輔導方式 (Phương pháp mà các thầy cô dùng)：□口述解說(Giải thích) □操作示範(Thao tác mẫu) □案例研討( Nghiên cứu tình huống) □其他(Khác) | | | | |
| 實習成效考核與回饋  Đánh giá và phản hồi về quá trình thực tập | 實習成效考核指標或項目  Các tiêu chí đánh giá hiệu quả thực tập |  | | | | |
| 實習成效與  教學評核方式  Hiệu quả thực tập và đánh giá phương pháp giảng dạy |  | | | | |
| 實習課程  回饋規劃  Phản hồi |  | | | | |
| 辦理實習前教育講習  Tiến hành hội thảo giáo dục trước khi thực tập | |  | | | | |

**以上計畫內容確經實習機構與老師共同討論規畫，三方皆了解知悉並依實習計畫內容進行**

**實習課程。(Nội dung kế hoạch thực tập trên đã được cơ quan thực tập và các thầy cô cùng thảo luận. Ba bên đều hiểu rõ và thực hiện theo nội dung của kế hoạch thực tập )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 實習學生簽名(章)  (Sinh viên thực tập ký) | 輔導老師簽名(章)  (Thầy giáo phụ trách ký) | 實習機構或單位主管簽名(章)  (Chữ ký của cơ quan thực tập hoặc người quản lý) |
|  |  |  |