**健行科技大學學生校外實習實習生對實習機構滿意度調查表**

**Trường Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Kiện Hành   
Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với các đơn vị thực tập**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實習機構名稱  Tên đơn vị thực tập | | 鴻佰科技股份有限公司 | 實習部門  Bộ phận thực tập | 製造課 |
| 學生姓名  Họ và tên sinh viên | |  | 學號  Mã số sinh viên |  |
| 班級  Tên khoa, lớp | |  | 實習學期別  Học kì thực tập | \_\_\_\_\_學年度năm học  \_\_\_\_\_學期học kì |
| 題號 Tiêu đề | 項目Mục lục | | 選項 Mức độ hài lòng | |
| 1 | 您認為實習機構提供給實習生實習環境，是否用心？  Bạn có nghĩ rằng đơn vị thực tập cung cấp cho thực tập sinh một môi trường lý tưởng? | | □非常滿意( Rất hài lòng ) □滿意(Hài lòng) □普通(Trung lập) □不滿意(Không hài lòng) □非常不滿意( Rất không hài lòng) | |
| 2 | 您認為實習機構對於實習生實習訓練與輔導，是否落實？ Bạn có nghĩ rằng đơn vị thực tập thực hiện đào tạo thực tập và hướng dẫn đầy đủ, chu đáo cho các thực tập sinh? | | □非常滿意( Rất hài lòng ) □滿意(Hài lòng) □普通(Trung lập) □不滿意(Không hài lòng) □非常不滿意( Rất không hài lòng) | |
| 3 | 實習機構對您的職能訓練與輔導，是否可提升您的工作能力？ Việc đào tạo kỹ năng và tư vấn do đơn vị thực tập cung cấp có thể cải thiện khả năng làm việc của bạn không? | | □非常滿意( Rất hài lòng ) □滿意(Hài lòng) □普通(Trung lập) □不滿意(Không hài lòng) □非常不滿意( Rất không hài lòng) | |
| 4 | 實習機構給您的職務與實際工作內容，是否跟課程相關？ Vị trí và nội dung công việc thực tế mà cơ sở thực tập giao cho bạn có liên quan đến chương trình học không? | | □非常滿意( Rất hài lòng ) □滿意(Hài lòng) □普通(Trung lập) □不滿意(Không hài lòng) □非常不滿意( Rất không hài lòng) | |
| 5 | 實習機構派遣與交辦給您的工作，您是否可以順利完成？  Bạn có thể hoàn thành xuất sắc công việc mà đơn vị thực tập giao cho bạn? | | □非常滿意( Rất hài lòng ) □滿意(Hài lòng) □普通(Trung lập) □不滿意(Không hài lòng) □非常不滿意( Rất không hài lòng) | |
| 6 | 整體而言，您對實習機構的滿意度如何？  Nhìn chung, bạn hài lòng như thế nào với đơn vị thực tập? | | □非常滿意( Rất hài lòng ) □滿意(Hài lòng) □普通(Trung lập) □不滿意(Không hài lòng) □非常不滿意( Rất không hài lòng) | |