|  |  |
| --- | --- |
|  | *BM01/QT03/TT-ĐBCL* |
| **UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI**  **TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Số: /KH-CĐYT *Hà Nội, ngày tháng năm 20…*

**KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI**

**CỦA HỌC SINH SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP**

**NĂM HỌC ………………….**

**1. Mục tiêu**

**2. Nội dung công việc**

**3. Các bước tiến hành**

**4. Phân công, tiến độ thực hiện**

**5. Kiểm tra**

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiên túc, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch đề ra.

Nơi nhận

*BGH: để b/c, theo dõi,*

*Các đơn vị: Phòng, Bộ môn, trung tâm (để*

*t/h)*

*Lưu VT, P.TT- ĐBCLGD*

**HIỆU TRƯỞNG**

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TẾ HÀ ĐÔNG**


*BM02/QT03/TT-ĐBCL*

**PHIẾU KHẢO SÁT DÙNG ĐỂ THU THẬP PHẢN HỒI CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP**

Họ và tên: ………………………………………………..Nam/nữ:................. Sinh viên lớp:………………………….. Khóa học:…………………………. Ngành học: ………………………..Năm tốt nghiệp:………………………… Địa chỉ cơ quan/ nơi làm việc hiện nay:……………………………………… Điện thoại cơ quan/NR:………………………. Di động:…………………….

***Thang đánh giá:***

**1 = Đồng ý 2= Cơ bản đồng ý** 3 = **Không đồng ý**



***I. Bạn khoanh tròn số phù hợp nhất trong bảng theo suy nghĩ của bạn về từng nội dung sau:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung đánh giá** | | **Khoanh tròn vào**  **số phù hợp nhất** | | |
| **Chương trình đào tạo** | | | | |
| 1 | Chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo được Trường ban hành  và công bố công khai trên website trường | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Quy chế tuyển sinh của Trường được ban hành theo quy định của Bộ  Lao động – Thương binh và Xã hội. | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Quy chế đào tạo của trường theo niên chế, theo phương thức tích lũy  môđun hoặc tín chỉ đối với từng hệ đang đào tạo được phổ biến đầy đủ cho học sinh sinh viên | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Phổ biến kế hoạch đào tạo hàng năm rõ ràng, chi tiết, đầy đủ | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Chương trình đào tạo, môn học, học sinh, điểm được quản lý bằng  phần mềm. | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Giảng viên có sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy (bài giảng  điện tử, phần mềm mô phỏng thực hành). | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Công bố chương trình đào tạo liên thông cho các ngành, nghề trường  đào tạo liên thông | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Công khai danh sách các ngành, nghề trường tổ chức đào tạo | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi  của thị trường lao động | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Giáo trình đào tạo được trình bày khoa học, nội dung cập nhật, sát  với thực tiễn và yêu cầu của xã hội, thuận lợi để thực hiện dạy học tích cực | 1 | 2 | 3 |
| **Hoạt động giảng dạy** | | | | |
| 11 | Nhà trường có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào  và  nghiên cứu khoa học. | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Giảng viên lên lớp đảm bảo đúng giờ, có đầy đủ: kế hoạch giảng dạy,  bài giảng, sổ tay lên lớp | 1 | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Các buổi học có sự giám sát, dự giờ thường xuyên và đột xuất của  nhà trường | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Giảng viên có đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển  năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học. | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Giảng viên có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu đào tạo | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Các phòng thực hành, thí nghiệm có đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầ  tạo | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện tron  trình học đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với nhu c  cứu của học sinh, sinh viên | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài liệu tham khảo cho ngành đào | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Nhà trường có thư viện điện tử, hàng năm luôn cập nhật các tài liệu và  chuyên ngành mới đáp ứng nhu cầu học sinh, sinh viên. | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Thư viện điện tử có đủ máy tính và nối mạng đáp ứng nhu cầu tra cứu  cập thông tin của học sinh, sinh viên | 1 | 2 | 3 |
| **Hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập** | |  |  |  |
| 22 | Các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp môn học/mô- đu | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Nội dung kiểm tra, đánh giá phù hợp với các kiến thức và kỹ năng  môn học/mô đun | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Công tác kiểm tra đánh giá đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính  xác và công bằng | 1 | 2 | 3 |

**Các ý kiến đóng góp khác để giúp hoạt động dạy-học đạt kết quả tốt hơn:**

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

**II. Thông tin sau tốt nghiệp:**

*Anh/Chị vui lòng cho biết các thông tin sau bằng cách khoanh tròn vào số thứ tự đầu*

*câu của lựa chọn phù hợp:*

***1. Tình hình việc làm hiện nay***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⁭1. Có việc làm ổn định | ⁭3. Chưa có việc làm | ⁭5. Tự tạo việc làm  cho mình và người  khác |
| ⁭2. Có việc làm nhưng thất  thường | ⁭4. Tiếp tục học lên bậc  cao hơn |

***Nếu đã có việc làm*** , c***ông việc của Anh/Chị có phù hợp với chuyên ngành***

***được đào tạo không***?

⁭1. Phù hợp ⁭2. Tương đối phù hợp ⁭3. Không phù hợp

***2. Sau khi tốt nghiệp bao lâu Anh/Chị có việc làm?***

|  |  |
| --- | --- |
| ⁭1. Dưới 3 tháng | ⁭3. Từ trên 3 tháng đến 6 tháng |
| ⁭2. Trên 6 tháng đến 12 tháng | ⁭4. Trên 12 tháng |

***3. Những kiến thức và kỹ năng cần thiết của Anh/Chị có đáp ứng được cho công việc theo ngành tốt nghiệp tại trường hay không?***

⁭1. Đáp ứng đủ ⁭2. Cơ bản đáp ứng được ⁭3. Không đáp ứng

Ý kiến khác: …………………………………………………………………………..

***4. Thu nhập bình quân hàng tháng của Anh/Chị là:***

⁭1. Dưới 3 triệu đồng ⁭2. Từ 3 triệu đến 7 triệu đồng ⁭3. Trên 7 triệu đồng

***5. Sau khi tốt nghiệp, Anh/chị có phải đi học thêm các khóa bồi dưỡng nào để đảm nhận được công việc của mình?***

*(Đánh dấu X vào tất cả những khóa học Anh/ chị phải học mới đảm nhận được công*

*việc được giao)*

 Bổ trợ thêm kiến thức chuyên môn

 Bổ trợ thêm kỹ năng nghiệp vụ

 Bổ trợ thêm kỹ năng về công nghệ thông tin

 Không phải tham dự khóa học nào

 Khác (xin ghi rõ):........................................................................................................

***Câu 6. Nhu cầu học tập của Anh/chị là:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ Đào tạo liên tục | □ VB2 Trung cấp điều dưỡng | □ Chăm sóc người cao  tuổi |
| □ Điều dưỡng Nha | □ Cao đẳng liên thông dược | □ Cao đẳng liên thông xét nghiệm |
| □ Cao đẳng liên thông điều  dưỡng | □ Đại học Dược | □ Đại học Kĩ thuật xét  nghiệm Y học |
| □ Đại học điều dưỡng | □ Cao đẳng liên thông hộ sinh |  |

□ Ngành đào tạo khác:

…………………………………………………………………………………………………

***Trân trọng cám ơn Anh/chị!***

|  |  |
| --- | --- |
|  | *BM03/QT03/TT-ĐBCL* |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG  **PHÒNG TT - ĐBCLGD** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập - Tự do - hạnh phúc** |
|  | *Hà Nội, ngày tháng năm 20….* |

**BÁO CÁO KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA HỌC SINH SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP**

**I. Thông tin chung về đợt lấy ý kiến phản hồi của HSSV đã tốt nghiệp**

**1. Mục đích và đối tượng**

**2. Phương pháp**

**3. Số lượng**

**II. Kết quả lấy ý kiến phản hồi của HSSV đã tốt nghiệp**

- Ý kiến phản hồi về chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

- Việc làm của HSSV đã tốt nghiệp

- Nhu cầu học tập của HSSV đã tốt nghiệp

- Các nội dung khác

**III. Kết luận**

**Phòng Thanh tra - ĐBCLGD**

*(Kí, ghi rõ họ tên)*