Dữ liệu ghi nhận ứng viên tham gia kì thi tuyển dụng vào công ty X của sinh viên năm cuối tại trường đại học IUH-HCM

TimeToPlay: Thời gian dành cho việc làm việc cá nhân, việc riêng, giải trí hàng ngày (hour)

TimeToStudy: Thời gian dành cho việc học hàng ngày (hour)

ProfessionalScore: Điểm đánh giá năng lực (thang đo US)

InterviewScore: Điểm phỏng vấn (điểm chữ )

Sexuality: Xu hướng tính dục

ExpectedSalary: Mức lương mong đợi (USD/month)

SocialNetworkingTimeUse: Các mức thời gian dành cho việc sử dụng mạng xã hội

* None: Không dùng mạng xã hội
* Rarely: Ít khi
* Pretty: Hơi hơi
* Much: Nhiều
* Almost: Hầu như cả ngày

Result: Kết quả xin việc (YES: đạt, NO: không đạt)

 

      