Câu 1 :

Đặt giả thuyết :

H0 : Vốn độc lập với loại hình doanh nghiệp

H1 :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Bảng 1.1 : thống kê về vốn đầu tư các loại hình doanh nghiệp | | | | |
|  | | vondautu | | Total |
| Duoi 50 trieu USD | Trên 50 trieu USD |
| loaidn | Doanh nghiep 100% von nuoc ngoài | 1 | 14 | 15 |
| Doanh nghiep nhà nuoc | 20 | 1 | 21 |
| Doanh nghiep liên doanh von nuoc ngoài | 11 | 1 | 12 |
| Total | | 32 | 16 | 48 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bảng 1.2 Kết quả kiểm định Chi - Square** | | | |
|  | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) |
| Pearson Chi-Square | 35.389a | 2 | .000 |
| Likelihood Ratio | 38.833 | 2 | .000 |
| Linear-by-Linear Association | 23.664 | 1 | .000 |
| N of Valid Cases | 48 |  |  |
| a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.00. | | | |

Từ dữ liệu điều tra về vốn đầu tư các loại doanh nghiệp ( bảng 1.1) . Ta có kết quả kiểm định bảng 1.2 . Từ kết quả kiểm định cho thấy Sig= 0.000 < enfa = 0.05

Câu 2 :

Đặt giả thuyết :

H0 :

H1:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| Bàng 2.1 | | | | | | |
|  | | thunhap | | | | Total |
| Dưới 4tr | 4-8tr | 8-12tr | trên 12tr |
| nghenghiep | lao động phổ thông | 17 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| công nhân | 2 | 26 | 1 | 1 | 30 |
| giáo viên | 2 | 1 | 19 | 1 | 23 |
| an ninh quốc phòng | 4 | 3 | 5 | 33 | 45 |
| Total | | 25 | 32 | 27 | 37 | 121 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chi-Square Tests** | | | |
|  | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) |
| Pearson Chi-Square | 183.525a | 9 | .000 |
| Likelihood Ratio | 153.558 | 9 | .000 |
| Linear-by-Linear Association | 57.228 | 1 | .000 |
| N of Valid Cases | 121 |  |  |
| a. 2 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.75. | | | |

Từ dữ liệu điều tra về vốn đầu tư các loại doanh nghiệp ( bảng 2.1) . Ta có kết quả kiểm định (bảng 2.2 ). Từ kết quả kiểm định cho thấy Sig= 0.000 < enfa = 0.05

Câu 3 :

Đặt giả thuyết :

H0:

H1:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bảng 3.1 :** | | | | | |
|  | | Value | Asymp. Std. Errora | Approx. Tb | Approx. Sig. |
| Ordinal by Ordinal | Gamma | .982 | .013 | 38.107 | .000 |
| N of Valid Cases | | 61 |  |  |  |
| a. Not assuming the null hypothesis. | | | | | |
| b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. | | | | | |

Nhận xét : có sự khác biệt đáng kể giữa trỉnh độ học vấn và thu nhập của người lao động trong các doanh nghiep5 100% vốn nước ngoài . Mối quan hệ giữa hai biến rất chặc chẽ và có tính dương , tức là trình độ học vấn càng cao thì thu nhập có xu hướng tăng .

Câu 4 :

Đặt giả thuyết :

H0 : u=368

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bảng 4.1 :** | | | | | | |
|  | Test Value = 368 | | | | | |
| t | df | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |
| Lower | Upper |
| dinhluong | 5.297 | 24 | .000 | 1.28000 | .7812 | 1.7788 |

Nhận xét :