|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH TRÀ VINH  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH** |  |

**Biểu mẫu 21**

*(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013*

*của Bộ Giáo dục và Đào tạo)*

**THÔNG BÁO**

**Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Khóa học/**  **Năm**  **tốt nghiệp** | **Số**  **sinh viên nhập học** | **Số**  **sinh viên**  **tốt nghiệp** | **Phân loại tốt nghiệp (%)** | | | **Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường** |
| **Loại xuất sắc** | **Loại giỏi** | **Loại**  **khá** |
| **I** | **Đại học chính quy** |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Chương trình  đại trà | 2008/2012 | 1054 | 929 | 0 | 95 | 519 | 64.82% |
| 1 | Tiếng Anh | 2008/2012 | 85 | 83 | 0 | 14 | 52 | 70.67% |
| 2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | 2008/2012 | 120 | 98 | 0 | 1 | 30 | 73.03% |
| 3 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 2008/2012 | 39 | 37 | 0 | 2 | 28 | 71.43% |
| 4 | Kế toán | 2008/2012 | 270 | 245 | 0 | 41 | 172 | 59.55% |
| 5 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 2008/2012 | 65 | 59 | 0 | 5 | 50 | 71.70% |
| 6 | Quản trị tài chính | 2008/2012 | 175 | 151 | 0 | 17 | 119 | 73.81% |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ | 2008/2012 | 26 | 20 | 0 | 4 | 11 | 60.00% |
| 8 | Công nghệ Thông tin | 2008/2012 | 264 | 227 | 0 | 6 | 53 | 36.56% |
| 9 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 2008/2012 | 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | 66.67% |
| **II** | **Cao đẳng chính quy** |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Chương trình  đại trà | 2009/2012 | 765 | 625 | 1 | 57 | 410 | 59.35% |
| 1 | Tiếng Anh | 2009/2012 | 36 | 26 | 1 | 6 | 18 | 61.54% |
| 2 | Công nghệ chế biến thủy sản | 2009/2012 | 23 | 16 | 0 | 4 | 12 | 81.25% |
| 3 | Kỹ thuật cơ khí | 2009/2012 | 12 | 9 | 0 | 0 | 5 | 100% |
| 4 | Kỹ thuật xây dựng | 2009/2012 | 31 | 17 | 0 | 0 | 6 | 75.00% |
| 5 | Dịch vụ thú y | 2009/2012 | 18 | 12 | 0 | 1 | 9 | 83,33% |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 2009/2012 | 37 | 31 | 0 | 0 | 13 | 45.83% |
| 7 | Kế toán | 2009/2012 | 133 | 110 | 0 | 15 | 69 | 59.62% |
| 8 | Kỹ thuật điện | 2009/2012 | 25 | 19 | 0 | 1 | 12 | 88.24% |
| 9 | Quản trị kinh doanh | 2009/2012 | 104 | 77 | 0 | 13 | 55 | 54.79% |
| 10 | Quản trị văn phòng | 2009/2012 | 70 | 62 | 0 | 13 | 48 | 34.43% |
| 11 | Tin học ứng dụng | 2009/2012 | 62 | 42 | 0 | 0 | 10 | 64.29% |
| 12 | Văn hóa học | 2009/2012 | 51 | 42 | 0 | 1 | 40 | 47.50% |
| 13 | Sư phạm Giáo dục Mầm non | 2009/2012 | 86 | 85 | 0 | 2 | 53 | 11.76% |
| 14 | Sư phạm Giáo dục Tiểu học | 2009/2012 | 77 | 77 | 0 | 1 | 60 | 23.37% |
| **III** | **Sau đại học** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Văn hóa học | 2012/2014 | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Văn hóa học | 2013/2015 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Quản trị Kinh doanh | 2013/2015 | 90 |  |  |  |  |  |