**BẢNG QUAN SÁT NHU CẦU SINH VIÊN**

**NĂM 01 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CN GTVT (GÓP Ý)**

***Nhóm đánh giá: Khát Vọng***

***Người quan sát: ………………***

***Đối tượng: SV năm 01***

***Thời gian đánh giá: 10/07/2018***

**Các tiêu chí:**

**(K):**

- Chuẩn bị bài: Kỹ càng Bình thường Không chuẩn bị

- Làm bài tập nhóm: Tư duy tốt Bình thường Tư duy chậm

- Khả năng trình bày: Rõ ràng Trung bình Không rõ

- Điểm số (nếu có) Giỏi (9-10) Khá (7-8) Trung bình (5-6)

Kém (Dưới 5)

**(S):**

- Ghi chép bài Đầy đủ, cô đọng Đầy đủ, lan man Không đủ

Rất lan man

- Làm việc nhóm: Tích cực Bình thường Không tích cực

- Tổng hợp nội dung bài học:

(A):

- Đi học đầy đủ:

- Thái độ học tập:

- Giao tiếp với các bạn học:

NHẬN XÉT CHUNG: …………………………..

……………………………………………………

1. Yếu tố tài chính- hoàn cảnh gia đình

* Giàu (20 triệu)
* Khá (>15 triệu)
* TB (>10 triệu)
* Nghèo

1. Khu vực đăng ký dự thi:

* KV1
* Kv2
* KV2NT
* KV3

1. Điểm đầu vào

* >20 đ
* 15-20đ
* <15đ

1. Sự phù hợp của ngành đào tạo với sinh viên

* Rất phù hợp
* Phù hợp
* Không phù hợp

1. Điểm rèn luyện năm học 01

* 95đ
* - 85-95đ
* 75-85
* <75

1. Điểm trung bình năm học

* >8.0
* 7.0-8.0
* 6.0-7.0
* <6.0

1. Tham gia các hoạt động ngoại khóa

* Đoàn TN
* Hoạt động

1. Nhu cầu nguồn nhân lực của ngành ( 5 năm)

* 20.000 người
* 10.000- 20.000
* < 10.000

1. Hiệu quả của các chương trình Tư vấn tuyển sinh

* Rất hiệu quả
* Hiệu quả
* Không hiệu quả

1. Tỷ lệ có việc làm của sv sau TN

* > 70%
* 50-70%
* <50%

1. Thu nhập của kỹ sư sau khi ra trường

* >10T
* 7-10T
* <7T

1. Tỷ lệ sinh viên làm đúng ngành

* >90%
* 70-90%
* <70%