Khảo sát nhằm thu thập dữ liệu cho nghiên cứu với tên:

**KHẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA HỌC VIÊN TIẾNG ANH NGƯỜI VIỆT NAM**
**ĐỐI VỚI BÀI THI NGHE IELTS Ở KHÍA CẠNH CẢM GIÁC VÀ NHẬN THỨC**

Vui lòng trả lời bảng hỏi dưới đây dựa vào hiểu biết của bạn bằng cách đánh dấu chọn vào ô trống phù hợp, điềnvào chỗ trống hoặc tô đậm vòng tròn. Những câu trả lời của bạn sẽ góp phần vào thành công của nghiên cứu này. Thông tin được thu thập sẽ được sử dụng chỉ cho mục đích nghiên cứu. Chúng tôi rất trân trọng sự hợp tác của các bạn!

**KHẢO SÁT**

**PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN**

Xin hãy cho chúng tôi biết thông tin về các bạn

 1. Giới tính của bạn? Nam □ Nữ □

2. Tuổi : …………..

3. Bạn học tiếng anh được bao nhiêu năm rồi? …………………………

**PHẦN 2: CẢM GIÁC**

Vui lòng cho biết ý kiến của bạn đối với các phát biểu dưới đây bằng cách đánh vào ô phù hợp. (1 = hoàn toàn không đúng với tôi, 7=hoàn toàn đúng với tôi)

|  |  |
| --- | --- |
| **Phát biểu** | 17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |
| 1. Tôi cảm thấy tự tin về khả năng nghe hiểu IELTS của mình
 |  |
| 1. Tôi cảm thấy tự tin với

17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |
| 1. phần 1 (đối thoại giữa 2 người trong bối cảnh cuộc sống hàng ngày)
 |  |
| 1. phần 2 (một người nói trong bối cảnh cuộc sống hàng ngày)

17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |  |
| 1. phần 3 (cuộc đối thoại giữa 2 đến 4người trong bối cảnh giáo dục hoặc học thuật)
 |  |
| 1. phần 4 (1 người nói hoặc bài giảng của giảng viên trong bối cảnh giáo dục hoặc học thuật)

17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |  |

Bạn hãy khoanh tròn đáp án của mình ở c âu 3

1. Nói chung, bài thi nghe IELTS làm cho tôi thích thú

a. có b. không

**PHẦN 3: NHẬN THỨC**

Vui lòng cho biết ý kiến của bạn đối với các phát biểu dưới đây bằng cách đánh vào ô phù hợp. (1 = hoàn toàn không đúng với tôi, 7=hoàn toàn đúng với tôi)

|  |
| --- |
| **Các khó khăn mà tôi lo lắng sẽ gặp phải / đã gặp phải khi thi nghe IELTS là:**17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |
| 1. viết đúng ngữ pháp
 | 17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |
| 1. nghe hiểu tốc độ nói nhanh củangười nói
 | 17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |
| 1. nghe hiểu từ mới
 |  |
| 1. nghe hiểu các âm thanh được liên kết với nhau ( nối âm, nuốt âm, rút gọn của từ…)
 | 17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |
| 1. nghe hiểu cách nói khác củacâu ban đầu
 | 17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |
| 1. nghe hiểu người nói đánh vần chữ cái
 | 17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |
| 1. viết đúng số
 | 17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |
| 1. nghe hiểu ý phụ
 |  |
| 1. nhận diện người nàođang nói
 | 17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |
| 1. nghe hiểu các giọng ( vùng miền ) khác nhau
 | 17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |
| 1. nghe hiểu mô tả phương hướng và vị trí
 | 17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |
| 1. nghe hiểu mô tả quy trình
 |  |
| 1. dán nhãn các bộ phận của máy móc
 | 17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |
| 1. nghe hiểu chủ đề không quen thuộc
 | 17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |
| 1. nghe hiểu ý chính
 | 17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |
| 1. nghe hiểu ý kiến của người nói
 | 17Hoàn toàn không đúng với tôiHoàn toàn đúng với tôi |
| 1. nghe hiểu thái độ của người nói
 |  |

**CÁM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU**