健行科技大學學生校外實習實習生問卷調查表

Trường Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Kiện Hành

Bảng khảo sát dành cho sinh viên thực tập ngoài trường.

系(Khoa)(學位學程)(Chuyên ngành)： 　 　　　 年級(Lớp)：

實習機構(Đơn vị thực tập)：

實習型態(Loại hình thực tập)：□暑期(Kỳ nghỉ hè)　 □學期(Học kỳ)　 □學年(Năm học)

1. 您認為校外實習制度，在增進就業（就學）能力與機會上是否有幫助？  
   Bạn có nghĩ rằng việc thực tập ngoài trường có hữu ích trong việc cải thiện khả năng và cơ hội việc làm (học tập) không?

□非常有幫助(Rất hữu ích) □有幫助(Hữu ích) □尚可(Trung lập)

□沒幫助(Không hữu ích) □不知道(Không ý kiến)

1. 整體而言，您對自己在實習過程中的表現的滿意程度為何？

Nhìn chung, bạn hài lòng như thế nào với hiệu suất của mình trong quá trình thực tập?

□非常滿意(Rất hài lòng) □滿意(Hài lòng) □尚可(Trung lập)

□不滿意(Không hài lòng) □非常不滿意(Rất không hài lòng)

1. 您認為在校所學是否能滿足實習過程中工作所需？

Bạn có nghĩ rằng những gì bạn đã học tập ở trường có thể đáp ứng nhu cầu công việc trong quá trình thực tập không?

□非常能滿足(Rất đáp ứng) □滿足(Đáp ứng) □尚可(Trung lập)

□不能滿足(Không đáp ứng) □非常不能滿足(Rất không đáp ứng)

**您認為應加強的地方為Bạn nghĩ nên được cải thiện, tăng cường những gì：(可複選) (trắc nghiệm)**

□工作態度 (Thái độ làm việc)

□穩定度及抗壓性 (Độ ổn định và khả năng chịu áp lực)

□團隊合作能力 (Kỹ năng làm việc theo nhóm)

□遵守專業倫理 (Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp)

□學習意願及可塑性 (Sẵn sàng học hỏi và dễ thích nghi)

□創新能力 (Khả năng sáng tạo)

□表達溝通能力 (Kỹ năng giao tiếp diễn đạt)

□發掘及解決問題能力 (Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề)

□專業知識與技術 (Chuyên môn và công nghệ)

□基礎電腦應用技能 (Kỹ năng máy tính cơ bản)

□外語能力 (Khả năng ngoại ngữ)

□能將理論應用到實務 (Có thể vận dụng lý thuyết vào thực tế)

□其他 (Khác)：

1. 在實習過後，對該行業實際的工作流程及內容是否有所瞭解？  
   Sau thời gian thực tập, bạn đã biết được quy trình và nội dung công việc thực tế của ngành nghề chưa?

□非常瞭解(Biết rất rõ)　□瞭解(Biết rõ)　□還可以(Biết khá rõ)　□不瞭解(Không biết rõ)　□非常不瞭解(Rất không biết rõ)

1. 實習過程中您常遇到的挫折與困難？如何克服？  
   Bạn thường gặp những khó khăn, trở ngại gì trong quá trình thực tập? Làm thế nào để vượt qua nó?
2. 您對系上校外實習意見(Ý kiến ​​của bạn về việc thực tập ngoài trường)：
3. 其他建議(Các đề xuất khác)：
4. 給學弟妹的話－經驗傳承（如：實習時應注意的事情）  
   Lời nhắn nhủ với các em khóa sau- kinh nghiệm kế thừa (ví dụ: những điều cần lưu ý trong quá trình thực tập)