**PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU HỌC NGOẠI NGỮ**

Chúng tôi đang điều tra nhu cầu học tiếng anh tại trung tâm Anh ngữ ở các trường đại học trên địa bàn Tp Huế và đánh giá các khó khăn và vấn đề thực tế mà các bạn đang gặp phải. Xin các bạn hãy vui lòng bớt chút thời gian giúp chúng tôi hoàn thành phiếu điều tra này.

Xin chân thành cám ơn!

1. Mức **độ quan tâm** về tiếng Anh của bạn như thế nào?

* Rất quan tâm.
* Quan tâm.
* Bình thường.
* Không quan tâm.

1. **Mục đích** học tiếng anh của bạn là gì?

* Học để đạt được điểm cao, vượt qua các kỳ thi trong trường.
* Học để đi du học.
* Cơ hội việc làm hoàn hảo sau khi ra trường.
* Học vì đó là một môn học bắt buộc.
* Học để nâng cao trình độ tiếng Anh nói chung.
* Khác:………………………………………………………………………………………………………

1. **Tần suất bạn tự học** tiếng Anh ở nhà của bạn như thế nào?

* Thường xuyên
* Thỉnh thoảng
* Hiếm khi
* Ko bao giờ

1. **Vấn đề khó khăn** trong quá trình học tiếng Anh của bạn là gì? (Có thể chọn nhiều đáp án)

* Vốn từ vựng ít, học nhưng mau quên.
* Phát âm chưa chuẩn.
* Không nghe đươc, hoặc chỉ nghe được vài chữ.
* Không nói được.
* Ngữ pháp yếu.
* Không viết được câu hoặc đoạn văn hoàn chỉnh.

1. Theo bạn thì học tiếng Anh ở **kênh nào là hiệu quả nhất**?

* Trung tâm Anh ngữ.
* Gia sư dạy kèm.
* Trường mà bạn đang theo học.
* Kênh online.
* Khác:………………………………………………………………………………………………………

1. Bạn có **tự tin với trình độ tiếng Anh** của mình để đi **xin việc** không ?

* Có.
* Không.

1. Bạn thường **tự học tiếng Anh** bằng các công cụ nào?

* Làm bài tập trên sách vở.
* Luyện nghe các bài nhạc, phim ảnh tiếng Anh qua Youtube, tivi, radio v.v…
* Tập giao tiếp tiếng Anh với bạn bè, người thân.
* Chọn một công việc làm thêm có nhiều cơ hội giao tiếp với người nước ngoài.
* Khác:………………………………………………………………………………………………………

1. Nếu tham gia khóa học tiếng anh bạn muốn được học nhiều về **kỹ năng nào** hơn? (Có thể chọn nhiều phương án)

* Phát âm
* Từ vựng
* Cấu trúc – ngữ pháp
* Kỹ năng nghe
* Kỹ năng nói
* Kỹ năng đọc
* Kỹ năng viết
* Lý do khác:……………………………………………………………………………………………

1. Bạn có thể học **bao nhiêu buổi** học / tuần?

* 2 buổi/tuần
* 3 buổi/tuần
* Khác:………………………………………………………………………………………………………

1. **Khả năng chi trả** cho việc học tiếng Anh hàng tháng của bạn?

* < 500.000đ/tháng
* 500.000đ – 1.000.000đ/ tháng
* 1.000.000đ – 1.500.000đ/tháng
* Khác:………………………………………………………………………………………………………

1. **Xếp loại ưu tiên** các yêu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trung tâm tiếng anh của bạn theo thứ tự từ 1 đến 6

**(1 -> 6: Ưu tiên cao nhất -> Không quan tâm)**

* Chất lượng giáo viên
* Giáo trình/nội dung giảng dạy
* Học phí
* Lịch học
* Địa điểm
* Uy tín trung tâm

1. Nếu học tại trung tâm Anh ngữ, bạn mong muốn mình được học với **bao nhiêu % giảng viên nước ngoài và bao nhiêu % giảng viên Việt Nam.**

* Tôi muốn học với 100% giảng viên nước ngoài
* Tôi muốn 100% là giảng viên Việt Nam
* Tôi muốn 50% giảng viên Nước ngoài, 50% giảng viên Việt Nam
* Tôi muốn 30% giảng viên Nước ngoài, 70% giảng viên Việt Nam
* Khác:………………………………………………………………………………………………………

1. **Thời gian học** tại trung tâm Anh Ngữ trong ngày như thế nào là phù hợp nhất với bạn.

* Sáng (từ 7h30)
* Chiều (từ 14h30)
* Chiều tối (Từ 17h30)
* Tối (từ 19h30)

1. Khi học tại trung tâm Anh Ngữ bạn muốn **đóng học phí** theo từng tháng hay theo khóa (Khóa 3 tháng trở lên):

* Tôi muốn đóng theo khóa.
* Tôi muốn đóng theo từng tháng.

1. Điều gì khiến bạn **không thích nhất** ở các trung tâm Anh ngữ hiện nay:

* Chất lượng giáo viên không đảm bảo
* Nội dung giảng dạy không gây hứng thú
* Chi phí học theo từng khóa quá cao
* Lịch học không linh động
* Địa điểm không tốt
* Uy tín trung tâm không có, không đảm bảo được đầu ra

1. **CLB tiếng Anh** là nơi giúp bạn trau dồi thêm khả năng phản xạ trong tiếng Anh, bạn cảm nhận về CLB tiếng Anh như thế nào?

* Rất thú vị
* Thú vị
* Bình thường
* Không quan tâm
* Khác:………………………………………………………………………………………………………

1. **Số lượng học viên mỗi lớp** tại trung tâm Anh ngữnhư thế nào là phù hợp với bạn?

* < 10 bạn
* 10 – 15 bạn
* 15 – 20 bạn
* > 20

1. Bạn quan tâm đến **khóa học nào** nhất hiện nay?

* TOEIC
* IELTS
* TOEFL
* TIếng Anh Giao Tiếp
* Tiếng Anh A2-B1-B2 Quốc tế (Được cấp bởi Đại Học Cambridge)
* Tiếng Anh A2-B1-B2 Nội Bộ (Được cấp bởi Đại Học Ngoại Ngữ Huế)

1. Nếu mục đích học tiếng Anh của bạn là sau khi ra trường sẽ có một cơ hội việc làm rộng mở, thì theo bạn, **chứng chỉ** nào sẽ giúp bạn điều đó?

* TOEIC
* IELTS
* TOEFL
* Tiếng Anh Giao Tiếp
* Tiếng Anh A2-B1-B2 Quốc tế (Được cấp bởi Cambridge)
* Tiếng Anh A2-B1-B2 Nội Bộ (Được cấp bởi Đại Học Ngoại Ngữ Huế)

1. Bạn đã từng nghe nói rất nhiều về chứng chỉ TOEIC, vậy bạn **hiểu chứng chỉ TOEIC** là gì? (Có thể chọn nhiều đáp án)

* TOEIC phản ánh mức độ thành thạo khi sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động như kinh doanh, thương mại, du lịch,…làm việc trong công ty nước ngoài và quốc tế.
* TOEIC là tiếng Anh giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.
* TOEIC Phù hợp với đối tượng muốn sử dụng tiếng anh dành cho việc du học, công tác, và sinh sống ở nước ngoài.
* Khác:…………………………………………………………………………………………………….

1. **Lệ Phí thi của TOEIC**, bạn có biết?

* < 1.000.000đ
* 1.000.000đ – 3.000.000đ
* 3.000.000đ – 5.000.000đ
* > 5.000.000đ
* Không biết bao nhiêu

1. Khi nhắc đến trung tâm Anh Ngữ ở Huế, hãy liệt kê 3 trung tâm bạn biết:

- ………………………………………………………………………………………………………………...

- …………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………

1. Bạn đã biết tới trung tâm Anh ngữ Success chưa?

* Biết
* Chưa biết

----------------------------------------- o0o ---------------------------------------------------

Cám ơn bạn đã tham gia vào chương trình khảo sát nhu cầu học tiếng Anh tại các trường đại học trên địa bàn TP huế của trung tâm Anh Ngữ SUCCESS. Phần thông tin dưới đây chúng tôi sẽ bảo mật tuyệt đối giúp bạn. Hãy điền [SĐT/EMAIL] để được hưởng những gói ưu đãi nhất tại trung tâm của chúng tôi.

1. Họ và Tên:………………………………………………………………………………………………
2. Số điện thoại/email:………………………………………………………………………………
3. Bạn đang theo học trường:……………………………………………………………………….
4. Bạn là sinh viên năm mấy:

* Năm 1
* Năm 2
* Năm 3
* Năm 4
* Khác:……………………………………………………………………………………………………