Phụ lục 8. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CSGD

CƠ SỞ DỮ LIỆU
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC

Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 30/6/2021

I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục:

1. Tên cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập):

Tiếng Việt: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Tiếng Anh: University of Transport Technology

2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục:

Tiếng Việt: ĐHCN GTVT

Tiếng Anh: UTT

3. Tên trước đây: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải

4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Bộ Giao thông vận tải

5. Địa chỉ:

Trụ sở: Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Phân hiệu Hà Nội: Số 54 Phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

6. Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 024.38544264 Fax: 024.8547695

Email: infohn@utt.edu.vn Website: www.utt.edu.vn

7. Năm thành lập (theo quyết định thành lập): Năm 2011 (theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ GTVT trên cơ sở nâng cấp Trường cao đẳng GTVT)

8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: Năm 2011 (Đại học chính quy K62)

9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: Tháng 8/2016

10. Loại hình cơ sở giáo dục:

Công lập 🗹 Bán công 🞎 Dân lập 🞎 Tư thục 🞎

Loại hình khác (đề nghị ghi rõ).............................................................

11. Các loại hình đào tạo của cơ sở giáo dục (đánh dấu x vào các ô tương ứng)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Có | Không |
| Chính quy | 🗹 | 🞎 |
| Không chính quy | 🗹 | 🞎 |
| Từ xa | 🞎 | 🗹 |
| Liên kết đào tạo với nước ngoài | 🞎 | 🗹 |
| Liên kết đào tạo trong nước | 🞎 | 🗹 |

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình)…………

12. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của CSGD (các phòng, ban, khoa, trung tâm chỉ ghi cấp trưởng):

| Các đơn vị (bộ phận) | Đơn vị | Họ và tên | Chức danh, học vị, chức vụ | Điện thoại | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chủ tịch HĐT | Hội đồng trường | Vũ Ngọc Khiêm | GVCC, PGS.TS, Chủ tịch | 0989084336 | khiemvn@utt.edu.vn |
| 2. Hiệu trưởng | Ban Giám hiệu | Nguyễn Hoàng Long | GVCC, PGS.TS, Hiệu trưởng | 0913081674 | longnh@utt.edu.vn |
| Phó Hiệu trưởng | Ban Giám hiệu | Nguyễn Mạnh Hùng | GVC, TS,Phó Hiệu trưởng | 0912201586 | hungnm@utt.edu.vn |
| Nguyễn Văn Lâm | GVC, TS,Phó Hiệu trưởng | 0904235032 | lamnv@utt.edu.vn |
| 3. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn,… | Công Đoàn | Lê Thu Sao | GVC, TS,Chủ tịch | 0904240456 | lethusao@utt.edu.vn |
| Đoàn Thanh niên | Cao Công Ánh | GV, Ths,Bí thư  | 0966580088 | anhcc@utt.edu.vn |
| 4. Các phòng, ban chức năng | Phòng TCKT | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Kế toán viên, ThsTrưởng phòng | 0369878598 | anhntn@utt.edu.vn |
| Phòng Đào tạo | Trần Hà Thanh | GVC, TSTrưởng phòng | 0988554456 | thanhth@utt.edu.vn |
| Phòng TCCB | Dương Thị Ngọc Thu | GVC, TS,Trưởng phòng | 0987059558 | thudtn@utt.edu.vn |
| Phòng KHCN&HTQT | Ngô Quốc Trinh | GVC, TS, Trưởng phòng | 0913091715 | trinhnq@utt.edu.vn |
| Phòng TT-PC | Phạm Văn Tân | GVC, TS, Trưởng phòng | 0984823369 | tanpv@utt.edu.vn |
| Phòng KT&ĐBCLĐT | Tạ Thế Anh | GV, Ths, Trưởng phòng | 0916006576 | anhtt@utt.edu.vn |
| Phòng HC-QT | Đào Mạnh Quyền | GVC, TS, Trưởng phòng | 0986257968 | quyendm@utt.edu.vn |
| Phòng Sau ĐH | Trần Thanh An | GVC, TS, Trưởng phòng | 0915016668 | antt@utt.edu.vn |
| Phòng QLĐT&XDCB | Trần Trung Hiếu  | GVC, TS, Trưởng phòng | 0983615582 | hieutt@utt.edu.vn |
| 5. Các trung tâm/ viện trực thuộc | TT HT SVKN và QHDN | Đinh Quang Toàn | GV, TS,PGĐ,PTTT | 0913095098 | toandq@utt.edu.vn |
| Viện CNGTVT | Trần Ngọc Hưng | GV, TS,Viện trưởng | 0981117982 | hungtn@utt.edu.vn |
| TT ĐT và TVDH,VLQT | Ngô Quốc Trinh | GVC, TS, Kiêm Giám đốc TT | 0913091715 | trinhnq@utt.edu.vn |
| TT CNCK | Đỗ Ngọc Tiến | GVC, TS PGĐ, phụ trách TT | 0912353208 | tiendn@utt.edu.vn |
| TT CNTT-TV | Nguyễn Văn Thắng | GV, Ths, PGĐ, phụ trách TT | 0973097157 | thangnv@utt.edu.vn |
| TT ĐTLX | Nguyễn Hùng Sơn | GVC, TS, Gíam đốc | 0913059774 | sonnh@utt.edu.vn |
|  | Cơ sở đào tạo Thái Nguyên | Vũ Thành Hưng | Phó Giám đốc, phụ trách CSĐT Thái Nguyên | 0912901508 | vuthanhhung@utt.edu.vn |
|  | TT ĐT, BD nghiệp vụ GTVT Thái Nguyên | Vũ Thành Hưng | GV, NCS, Kiêm Phó GĐ, phụ trách TT | 0912901508 | vuthanhhung@utt.edu.vn |
| 6. Các khoa/viện đào tạo, tổ | Khoa Công trình | Ngô Thị Thanh Hương | GVC, TS, Trưởng khoa | 0989207688 | huongntt@utt.edu.vn |
| Khoa Cơ khí | Nguyễn Quang Anh | GVC, TS, Trưởng khoa | 0913012354 | Quanganh\_1967@yahoo.com.vn |
| KhoaKTVT | Hoàng Thị Hồng Lê | GVC, TS, Trưởng khoa | 0912184151 | lenth@utt.edu.vn |
| Khoa CNTT | Đỗ Quang Hưng | GVC, TS,Phó Trưởng khoa phụ trách khoa | 0912222392 | hungdq@utt.edu.vn |
| Khoa KHCB | Trần Quốc Tuấn | GVC, TS, Trưởng khoa | 0986239686 | tuantq@utt.edu.vn |
| Khoa CT-QPAN-GDTC | Lương Công Lý | GVC, TS, Trưởng khoa | 0912464356 | lylc@utt.edu.vn |
| Khoa ĐTTC | Dương Văn Đoan | GVC, TSPhó Trưởng khoa phụ trách khoa | 0912263626 | đoanv@utt.edu.cn |
| Khoa CSKT | Lê Ngọc Lý | GVC, TS,Phó Trưởng khoa phụ trách khoa | 0988895474 | lyln@utt.edu.vn |
| 7. Khác | Phân hiệu Trường ĐH Công nghệ GTVT Hà Nội | Nguyễn Văn Lâm | GVC, TS,Kiêm phụ trách phân hiệu  | 0904235032 | lamnv@utt.edu.vn |

13. Các khoa/viện đào tạo của CSGD: Thanh & An

| Khoa/viện đào tạo | Đại học | Sau đại học | Khác (ghi rõ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Số CTĐT | Số sinh viên | Số CTĐT | Số người học | Số CTĐT | Số người học |
| Khoa Công trình | 4 | 2.093 |  |  |  |  |
| Khoa Cơ khí  | 6 | 2.469 |  |  |  |  |
| Khoa CNTT | 5 | 2.799 |  |  |  |  |
| Khoa Kinh tế vận tải | 9 | 3.703 |  |  |  |  |
| Khoa Đào tạo tại chức |  | 811 |  |  |  |  |

 14. Danh sách đơn vị trực thuộc (bao gồm các trung tâm nghiên cứu, chi nhánh/cơ sở của các đơn vị):

| TT | Tên đơn vị | Năm thành lập | Lĩnh vực hoạt động | Số lượng nghiên cứu viên | Số lượng cán bộ/nhân viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viện Công nghệ GTVT | 2021 | Phục vụ đào tạo, cung ứng dịch vụ đào tạo |  | 36 |
| 2 | TT Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và QHDN | 2019 | Phục vụ đào tạo, cung ứng dịch vụ đào tạo |  | 12 |
| 3 | TT Đào tạo và tư vấn du học, việc làm quốc tế | 2018 | Phục vụ đào tạo, cung ứng dịch vụ đào tạo |  | 3 |
| 4 | TT đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ GTVT Thái Nguyên | 2016 | Dạy nghề theo trình độ sơ cấp thuộc lĩnh vực GTVT |  | 7 |
| 5 | TT Đào tạo lái xe | 2011 | Dạy nghề theo trình độ sơ cấp thuộc lĩnh vực GTVT |  | 7 |
| 6 | Trung tâm Công nghệ thông tin – Thư viện | 2015 | Phục vụ đào tạo, cung ứng dịch vụ đào tạo |  | 22 |

II. Cán bộ, giảng viên, nhân viên

CSGD cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ, giảng viên([[1]](#footnote-1)), nhân viên của mình, bao gồm cả cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin dưới đây (Thống kê mỗi loại gồm 5 bảng tương ứng với 5 năm của giai đoạn đánh giá):

15. Thống kê số lượng giảng viên và nghiên cứu viên

| STT | Phân cấp giảng viên và nghiên cứu viên | Cơ hữu/toàn thời gian | Hợp đồng/ thỉnh giảng |
| --- | --- | --- | --- |
| Số lượng  | Tiến sĩ (%) | Số lượng  | Tiến sĩ (%) |
| 15.1 | Năm 2016 |  |  |  |  |
| 1 | Giảng viên | 285 | 4,91 | 92 | 19,57 |
| 2 | Nghiên cứu viên | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tổng | 285 | 4,91 | 92 | 19,57 |
| 15.2 | Năm 2017 |  |  |  |  |
| 1 | Giảng viên | 277 | 7,94 | 99 | 25,25 |
| 2 | Nghiên cứu viên | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tổng | 277 | 7,94 | 99 | 25,25 |
| 15.3 | Năm 2018 |  |  |  |  |
| 1 | Giảng viên | 313 | 10,86 | 85 | 27,06 |
| 2 | Nghiên cứu viên | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tổng | 313 | 10,86 | 85 | 27,06 |
| 15.4 | Năm 2019 |  |  |  |  |
| 1 | Giảng viên | 341 | 14,08 | 41 | 48,78 |
| 2 | Nghiên cứu viên | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tổng | 341 | 14,08 | 41 | 48,78 |
| 15.5 | Năm 2020 |  |  |  |  |
| 1 | Giảng viên | 352 | 14,2 | 39 | 64,1 |
| 2 | Nghiên cứu viên | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tổng | 352 | 14,2 | 39 | 64,1 |
| 15.6 | Đến 30/6/2021 |  |  |  |  |
| 1 | Giảng viên | 354 | 15,25 | 41 | 65,85 |
| 2 | Nghiên cứu viên | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tổng | 354 | 15,25 | 41 | 65,85 |

16. Thống kê số lượng cán bộ quản lý, nhân viên

| STT | Phân cấp cán bộ, nhân viên(Nêu cụ thể) | Số lượng  |
| --- | --- | --- |
| Cơ hữu/toàn thời gian | Hợp đồng bán thời gian | Tổng số |
| 16.1 | Năm 2016 |  |  |  |
| 1 | Cán bộ quản lý (từ Phó trưởng bộ môn và tương đương trở lên)  | 110 | 0 | 110 |
| 2 | Nhân viên | 93 | 107 | 200 |
|  | Tổng cộng | 203 | 107 | 310 |
| 16.2 | Năm 2017 |  |  |  |
| 1 | Cán bộ quản lý (từ Phó trưởng bộ môn và tương đương trở lên)  | 103 | 0 | 103 |
| 2 | Nhân viên | 82 | 107 | 189 |
|  | Tổng cộng | 185 | 107 | 292 |
| 16.3 | Năm 2018 |  |  |  |
| 1 | Cán bộ quản lý (từ Phó trưởng bộ môn và tương đương trở lên)  | 99 | 0 | 99 |
| 2 | Nhân viên | 70 | 81 | 151 |
|  | Tổng cộng | 169 | 81 | 250 |
| 16.4 | Năm 2019 |  |  |  |
| 1 | Cán bộ quản lý (từ Phó trưởng bộ môn và tương đương trở lên)  | 100 | 0 | 100 |
| 2 | Nhân viên | 97 | 63 | 160 |
|  | Tổng cộng | 197 | 63 | 260 |
| 16.5 | Năm 2020 |  |  |  |
| 1 | Cán bộ quản lý (từ Phó trưởng bộ môn và tương đương trở lên)  | 99 | 0 | 99 |
| 2 | Nhân viên | 109 | 52 | 161 |
|  | Tổng cộng | 208 | 52 | 260 |
| 16.6 | Đến 30/6/2021 |  |  |  |
| 1 | Cán bộ quản lý (từ Phó trưởng bộ môn và tương đương trở lên)  | 101 | 0 | 101 |
| 2 | Nhân viên | 105 | 55 | 160 |
|  | Tổng cộng | 206 | 55 | 261 |

17. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của CSGD theo giới tính:

| STT | Phân loại | Nam | Nữ | Tổng số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Năm 2016 |  |  |  |
| I | Cán bộ cơ hữu Trong đó: | 384 | 296 | 680 |
| I.1 | Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định của pháp luật về viên chức (trong biên chế) | 261 | 227 | 488 |
| I.2 | Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) | 123 | 69 | 192 |
| II | Các cán bộ khác Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng | 7 | 0 | 7 |
|  | Tổng cộng | 391 | 296 | 687 |
| 17.2 | Năm 2017 |  |  |  |
| I | Cán bộ cơ hữu Trong đó: | 372 | 284 | 656 |
| I.1 | Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định của pháp luật về viên chức (trong biên chế) | 247 | 215 | 462 |
| I.2 | Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) | 125 | 69 | 194 |
| II | Các cán bộ khác Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng | 9 | 3 | 12 |
|  | Tổng cộng | 381 | 287 | 668 |
| 17.3 | Năm 2018 |  |  |  |
| I | Cán bộ cơ hữu Trong đó: | 363 | 270 | 633 |
| I.1 | Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định của pháp luật về viên chức (trong biên chế) | 266 | 216 | 482 |
| I.2 | Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) | 97 | 54 | 151 |
| II | Các cán bộ khác Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng | 10 | 5 | 15 |
|  | Tổng cộng | 373 | 275 | 648 |
| 17.4 | Năm 2019 |  |  |  |
| I | Cán bộ cơ hữu Trong đó: | 354 | 273 | 627 |
| I.1 | Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định của pháp luật về viên chức (trong biên chế) | 290 | 248 | 538 |
| I.2 | Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) | 66 | 25 | 91 |
| II | Các cán bộ khác Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng | 10 | 5 | 15 |
|  | Tổng cộng | 364 | 278 | 642 |
| 17.5 | Năm 2020 |  |  |  |
| I | Cán bộ cơ hữu Trong đó: | 357 | 280 | 637 |
| I.1 | Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định của pháp luật về viên chức (trong biên chế) | 300 | 260 | 560 |
| I.2 | Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) | 57 | 20 | 77 |
| II | Các cán bộ khác Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng | 10 | 4 | 14 |
|  | Tổng cộng | 367 | 284 | 651 |
| 17.6 | Đến 30/6/2021 |  |  |  |
| I | Cán bộ cơ hữu Trong đó: | 359 | 283 | 642 |
| I.1 | Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định của pháp luật về viên chức (trong biên chế) | 299 | 261 | 560 |
| I.2 | Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) | 60 | 22 | 82 |
| II | Các cán bộ khác Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng | 10 | 4 | 14 |
|  | Tổng cộng | 369 | 287 | 656 |

18. Thống kê, phân loại giảng viên theo trình độ

| TT | Trình độ, học vị, chức danh | GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy | GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy | Giảng viên kiêm nhiệm là cán bộ quản lý | Giảng viên thỉnh giảng trong nước | Giảng viên thỉnh giảng quốc tế | Tổng số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Năm 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Phó Giáo sư | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Tiến sĩ khoa học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tiến sĩ | 12 | 14 | 30 | 0 | 0 | 56 |
| 5 | Thạc sĩ | 227 | 55 | 66 | 0 | 0 | 348 |
| 6 | Đại học | 41 | 19 | 3 | 0 | 0 | 63 |
| 7 | Cao đẳng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Trung cấp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Trình độ khác | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Tổng cộng | 285 | 92 | 101 | 0 | 0 | 478 |
|  | Tổng số giảng viên cơ hữu([[2]](#footnote-2)) : 377 ngườiTỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 377/680 = 55,44% |
| 18.2 | Năm 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Phó Giáo sư | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Tiến sĩ khoa học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tiến sĩ | 20 | 20 | 39 | 0 | 0 | 79 |
| 5 | Thạc sĩ | 225 | 65 | 54 | 0 | 0 | 344 |
| 6 | Đại học | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 7 | Cao đẳng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Trung cấp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Trình độ khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tổng cộng | 277 | 99 | 95 | 0 | 0 | 471 |
|  | Tổng số giảng viên cơ hữu: 376 ngườiTỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 376/656 = 57,32% |
| 18.3 | Năm 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Phó Giáo sư | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | Tiến sĩ khoa học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tiến sĩ | 32 | 15 | 43 | 0 | 0 | 90 |
| 5 | Thạc sĩ | 258 | 60 | 43 | 0 | 0 | 361 |
| 6 | Đại học | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Cao đẳng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Trung cấp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Trình độ khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tổng cộng | 313 | 85 | 91 | 0 | 0 | 489 |
|  | Tổng số giảng viên cơ hữu: 398 ngườiTỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 398/633 = 62,88% |
| 18.4 | Năm 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Phó Giáo sư | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | Tiến sĩ khoa học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tiến sĩ | 46 | 10 | 51 | 0 | 0 | 107 |
| 5 | Thạc sĩ | 279 | 18 | 39 | 0 | 0 | 336 |
| 6 | Đại học | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | Cao đẳng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Trung cấp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Trình độ khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tổng cộng | 341 | 41 | 94 | 0 | 0 | 476 |
|  | Tổng số giảng viên cơ hữu: 382 ngườiTỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 382/627 = 60,93% |
| 18.5 | Năm 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Phó Giáo sư | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Tiến sĩ khoa học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tiến sĩ | 47 | 10 | 56 | 0 | 0 | 113 |
| 5 | Thạc sĩ | 292 | 10 | 34 | 0 | 0 | 336 |
| 6 | Đại học | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Cao đẳng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Trung cấp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Trình độ khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tổng cộng | 352 | 39 | 93 | 0 | 0 | 484 |
|  | Tổng số giảng viên cơ hữu: 391 ngườiTỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 391/637 = 61,38% |
| 18.6 | Đến 30/6/2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Phó Giáo sư | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Tiến sĩ khoa học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tiến sĩ | 51 | 10 | 57 | 0 | 0 | 118 |
| 5 | Thạc sĩ | 290 | 12 | 34 | 0 | 0 | 336 |
| 6 | Đại học | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Cao đẳng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Trung cấp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Trình độ khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tổng cộng | 354 | 41 | 94 | 0 | 0 | 489 |
|  | Tổng số giảng viên cơ hữu([[3]](#footnote-3)) : 395 ngườiTỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 395/642 = 61,53% |

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ số | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Đến 30/6/2021 |
| 1 | Tổng số giảng viên cơ hữu | 377 | 376 | 398 | 382 | 391 | 395 |
| 2 | Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu | 377/680 = 55,44% | 376/656 = 57,32% | 398/633 = 62,88% | 382/627 = 60,93% | 391/637 = 61,38% | 395/642 = 61,53% |

19. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo độ tuổi (số người):

| TT | Trình độ / học vị | Số lượng | Tỷ lệ(%) | Phân loại theo giới tính | Phân loại theo tuổi (người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nam | Nữ | < 30 | 30-40 | 41-50 | 51-60 | > 60 |
| 19.1 | Năm 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ | 2 | 0,53 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |
| 2 | Phó Giáo sư | 4 | 1,06 | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |
| 3 | Tiến sĩ khoa học | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Tiến sĩ | 26 | 6,9 | 17 | 9 | 1 | 17 | 2 | 4 | 26 |
| 5 | Thạc sĩ | 282 | 74,8 | 154 | 128 | 86 | 166 | 25 | 5 | 282 |
| 6 | Đại học | 60 | 15,92 | 41 | 19 | 18 | 22 | 9 | 11 | 60 |
| 7 | Cao đẳng | 1 | 0,26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Trung cấp | 2 | 0,53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Trình độ khác | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Tổng cộng | 377 | 100 | 220 | 157 | 105 | 205 | 36 | 24 | 377 |
|  | Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 35 tuổiTỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của CSGD: 32/377 = 8,4% Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của CSGD: 282/377 = 74,80% |
| 19.2 | Năm 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ | 2 | 0,53 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |
| 2 | Phó Giáo sư | 5 | 1,33 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |
| 3 | Tiến sĩ khoa học | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiến sĩ | 40 | 10,64 | 28 | 12 | 1 | 29 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Thạc sĩ | 290 | 77,13 | 158 | 132 | 63 | 199 | 23 | 5 | 0 |
| 6 | Đại học | 37 | 9,84 | 27 | 10 | 8 | 13 | 6 | 10 | 0 |
| 7 | Cao đẳng | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Trung cấp | 2 | 0,53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Trình độ khác | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 376 | 100 | 221 | 155 | 72 | 241 | 30 | 21 | 12 |
|  | Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 36 tuổiTỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của CSGD: 47/376 = 12,5% Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của CSGD: 290/376 = 77,13% |
| 19.3 | Năm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ | 3 | 0,75 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 |
| 2 | Phó Giáo sư | 7 | 1,76 | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 6 |
| 3 | Tiến sĩ khoa học | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiến sĩ | 47 | 11,81 | 32 | 15 | 0 | 34 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Thạc sĩ | 318 | 79,9 | 173 | 145 | 49 | 232 | 32 | 5 | 0 |
| 6 | Đại học | 23 | 5,78 | 17 | 6 | 2 | 10 | 4 | 7 | 0 |
| 7 | Cao đẳng | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Trung cấp | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Trình độ khác | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 398 | 100 | 231 | 167 | 51 | 276 | 40 | 15 | 16 |
|  | Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 36 tuổiTỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của CSGD: 57/398 = 14,32% Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của CSGD: 318/398 = 79,90% |
| 19.4 | Năm 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ | 3 | 0,79 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 |
| 2 | Phó Giáo sư | 9 | 2,36 | 8 | 1 |  |  |  |  | 9 |
| 3 | Tiến sĩ khoa học | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiến sĩ | 56 | 14,65 | 34 | 22 | 0 | 39 | 8 | 4 | 5 |
| 5 | Thạc sĩ | 297 | 77,75 | 157 | 140 | 23 | 229 | 38 | 7 | 0 |
| 6 | Đại học | 17 | 4,45 | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | Cao đẳng | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Trung cấp | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Trình độ khác | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 382 | 100 | 214 | 168 | 26 | 276 | 50 | 13 | 17 |
|  | Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 37 tuổiTỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của CSGD: 68/382 = 17,80% Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của CSGD: 297/382 = 77,75% |
| 19.5 | Năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ | 3 | 0,77 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 |
| 2 | Phó Giáo sư | 15 | 3,83 | 12 | 3 |  | 2 |  | 2 | 11 |
| 3 | Tiến sĩ khoa học | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiến sĩ | 57 | 14,58 | 34 | 23 | 0 | 36 | 14 | 2 | 5 |
| 5 | Thạc sĩ | 302 | 77,24 | 159 | 143 | 13 | 232 | 51 | 6 | 0 |
| 6 | Đại học | 14 | 3,58 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | Cao đẳng | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Trung cấp | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Trình độ khác | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 391 | 100 | 217 | 174 | 17 | 275 | 69 | 11 | 19 |
|  | Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 38 tuổiTỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của CSGD: 75/391 = 19,18% Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của CSGD: 302/391 = 77,24% |
| 19.6 | Đến 30/6/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ | 3 | 0,76 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 |
| 2 | Phó Giáo sư | 17 | 4,3 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | Tiến sĩ khoa học | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiến sĩ | 61 | 15,44 | 35 | 26 | 0 | 37 | 15 | 2 | 7 |
| 5 | Thạc sĩ | 302 | 76,46 | 159 | 143 | 9 | 227 | 55 | 11 | 0 |
| 6 | Đại học | 12 | 3,04 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Cao đẳng | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Trung cấp | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Trình độ khác | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 395 | 100 | 218 | 177 | 11 | 271 | 73 | 16 | 24 |
|  | Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 39 tuổiTỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của CSGD: 81/395 = 20,50% Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của CSGD: 302/395 = 76,46% |

Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu:..........................tuổi

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của CSGD: .................................

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của CSGD: .................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ số | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Đến 30/6/ 2021 |
| 1 | Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 2 | Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của CSGD | 32/377 = 8,4% | 47/376 = 12,5% | 57/398 = 14,32% | 68/382 = 17,80% | 75/391 = 19,18% | 81/395 = 20,50% |
| 3 | Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của CSGD | 282/377 = 74,80% | 290/376 = 77,13% | 318/398 = 79,90% | 297/382 = 77,75% | 302/391 = 77,24% | 302/395 = 76,46% |

20. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu:

| TT | Tần suất sử dụng | Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học |
| --- | --- | --- |
| Ngoại ngữ | Tin học |
| 1 | Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc) |  |  |
| 2 | Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) |  |  |
| 3 | Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc) |  |  |
| 4 | Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc) |  |  |
| 5 | Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc) |  |  |
|  | Tổng | 100% | 100% |

III. Người học: Thanh & An

Người học bao gồm sinh viên, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh:

21. Tổng số người học đăng ký dự thi vào CSGD, trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây **hệ chính quy**: **Thanh & An**

| **Đối tượng, thời gian (năm)** | **Số thí sinh dự tuyển****(người)** | **Số trúng tuyển****(người)** | **Tỷ lệ cạnh tranh** | **Số nhập học thực tế****(người)** | **Điểm tuyển đầu vào (thang điểm 30)** | **Điểm trung bình của người học được tuyển** | **Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sinh |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 2 | 2 | 2/2 | 2 | 70 | 92 |  |
| 2021 | 3 | 3 | 3/3 | 3 | 70 | 89 |  |
| 2. Học viên cao học |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 305 | 278 | 278/305 | 271 | 11,0 | 14,50 |  |
| 2017 | 389 | 355 | 355/389 | 340 | 11,0 | 16,00 |  |
| 2018 | 361 | 332 | 332/361 | 322 | 11,5 | 14,95 | 3 |
| 2019 | 237 | 216 | 216/237 | 206 | 10,0 | 13,60 | 1 |
| 2020 | 208 | 200 | 200/208 | 199 | 10,5 | 14,40 |  |
| 2021 | 180 | 152 | 152/180 | 150 | 103,5 | 162.44 | 2 |
| 3. Đại học |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 6.880 | 4.494 | 1,5 | 2.671 | 15.45-18.51 | 17,0 | - |
| 2017 | 7.067 | 2.538 | 2,8 | 2.138 | 15.5-19 | 16,4 | - |
| 2018 | 9.982 | 3.529 | 2,8 | 2.364 | 15.5-18 | 15,6 | 20 |
|  2019 | 12.988 | 4.020 | 3,2 | 2.386 | 15-20 | 17,1 | 6 |
| 2020 | 14.251 | 4.483 | 3,2 | 2.521 | 15-24 | 19,1 | 2 |
| 2021 | 27,919 | 2791 | 10 | 2,101 | 15-25.7 | 22.7 | 13 |
| 4. Cao đẳng |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 417 | 417 | 1 | 257 | 18 | 21.2 | - |
| 2017 | 288 | 288 | 1 | 165 | 18 | 21.8 | - |
| 2018 | 210 | 210 | 1 | 133 | 18 | 21.9 | - |
| 2019 | 163 | 163 | 1 | 52 | 18 | 22.1 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Trung cấp |  |  |  |  |  |  |  |
| 20... |  |  |  |  |  |  |  |
| 20... |  |  |  |  |  |  |  |
| 20... |  |  |  |  |  |  |  |
| 20... |  |  |  |  |  |  |  |
| 20... |  |  |  |  |  |  |  |
| Khác ........ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20... |  |  |  |  |  |  |  |
| 20... |  |  |  |  |  |  |  |
| 20... |  |  |  |  |  |  |  |
| 20... |  |  |  |  |  |  |  |
| 20... |  |  |  |  |  |  |  |

Số lượng người học hệ chính quy đang học tập tại CSGD: 12403 người.

22. Tổng số người học đăng ký dự thi vào CSGD, trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây **hệ không chính quy**: Thanh & AN

| Đối tượng, thời gian (năm) | Số thí sinh dự tuyển(người) | Số trúng tuyển(người) | Tỷ lệ cạnh tranh | Số nhập học thực tế(người) | Điểm tuyển đầu vào (thang điểm 30) | Điểm trung bình của người học được tuyển | Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sinh |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Học viên cao học |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Đại học Liên thông |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 608 | 594 | 0% | 446 | 11 | 11 | 0 |
| 2017-2018 | 266 | 266 | 0% | 260 | 16.75 | 16.75 | 0 |
| 2018-2019 | 156 | 156 | 0% | 152 | 11 | 11 | 0 |
| 2019-2020 | 295 | 295 | 0% | 293 | 11 | 11 | 0 |
| 2020-2021 | 135 | 135 | 0% | 131 | 11 | 13 | 0 |
| 3. Đại học VB2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 85 | 85 | 0% | 44 | 13 | 13 | 0 |
| 2017-2018 | 47 | 47 | 0% | 27 | 12 | 12 | 0 |
| 2018-2019 | 49 | 49 | 0% | 49 | 12 | 12 | 0 |
| 2019-2020 | 66 | 66 | 0% | 65 | 11.5 | 11.5 | 0 |
| 2020-2021 | 10 | 10 | 0% | 9 | Đã có bằng ĐH(xét tuyển) | Đã có bằng ĐH(xét tuyển) | 0 |
| 4. Đại học VLVH |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 33 | 33 | 0% | 33 | 16.75 | 16.75 | 0 |
| 2018-2019 | 21 | 21 | 0% | 21 | 15 | 15 | 0 |
| 2019-2020 | 123 | 123 | 0% | 119 | 15 | 15 | 0 |
| 2020-2021 | 58 | 58 | 0% | 57 | 15 | 16 | 0 |
| 5. Đại học LT VLVH |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 3 | 3 | 0% | 3 | 16.75 | 16.75 | 0 |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 2 | 2 | 0% | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 6. Đại học VB2VLVH |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 12 | 12 | 0% | 12 | 13 | 13 | 0 |
| 2017-2018 | 11 | 11 | 0% | 7 | 12 | 12 | 0 |
| 2018-2019 | 15 | 15 | 0% | 15 | 12 | 12 | 0 |
| 2019-2020 | 25 | 25 | 0% | 16 | 11.5 | 11.5 | 0 |
| 2020-2021 | 83 | 83 | 0% | 81 | Đã có bằng ĐH(xét tuyển) | Đã có bằng ĐH(xét tuyển) | 0 |
| 4. Cao đẳng |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Trung cấp |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Khác ........ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |

23. Ký túc xá cho sinh viên

**THEO NĂM DL HAY NĂM HỌC?**

| Các tiêu chí | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tổng diện tích phòng ở (m2) | 8.609 | 8.609 | 8.609 | 8.609 | 8.609 |
| 2. Số lượng sinh viên  | 10.352 | 10.918 | 10.509 | 10.232 | 11.064 |
| 3. Số sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá | 2.260 | 2.942 | 3.147 | 2.695 | 1.537 |
| 4. Số lượng sinh viên được ở ký túc xá | 2.260 | 2.942 | 3.147 | 2.695 | 1.537 |
| 5. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên ở trong ký túc xá, m2/người | 3,81  | 2,93 | 2,74 | 3,19 | 5,60 |

24. Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học: Trinh

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Số lượng (người) | 93 | 102 | 230 | 147 | 150 |
| Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên  |  |  |  |  |  |

25. Thống kê số lượng người học tốt nghiệp trong 5 năm gần đây: **Thanh & An**

Đơn vị: người

| Các tiêu chí | Năm tốt nghiệp |
| --- | --- |
| 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| 1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ |  |  |  |  |  |
| 2. Học viên tốt nghiệp cao học |  | 53 | 254 | 206 | 187 |
| 3. Sinh viên tốt nghiệp đại họcTrong đó: |  |  |  |  |  |
| Hệ chính quy | 1221 | 2092 | 1565 | 1104 | 1738 |
| Hệ không chính quy | 30 | - | 49 | 18 | 26 |
| 4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳngTrong đó: |  |  |  |  |  |
| Hệ chính quy | 281 | 428 | 170 | 109 | 69 |
| Hệ không chính quy |  |  |  |  |  |
| 5. Học sinh tốt nghiệp trung cấpTrong đó: |  |  |  |  |  |
| Hệ chính quy |  |  |  |  |  |
| Hệ không chính quy |  |  |  |  |  |
| 6. Khác… |  |  |  |  |  |

(Tính cả những người học đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ cấp bằng).

26. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên đại học hệ chính quy: Thanh

| Các tiêu chí | Năm tốt nghiệp |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người): Thanh | 1221 | 2092 | 1565 | 1104 | 1738 |
| 2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): | 68 | 67 | 56 | 48 | 67 |
| 3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này 🡪 chuyển xuống câu 4B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 🡪 điền các thông tin dưới đây |
| 3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%) |  |  |  |  |  |
| 3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời *chỉ học được một phần* kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%) |  |  |  |  |  |
| 3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời *KHÔNG* học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp |  |  |  |  |  |
| 4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này 🡪 chuyển xuống câu 5B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 🡪 điền các thông tin dưới đây |
| 4.1 Tỷ lệ có việc làm đúng ngành đào tạo (%) |  |  |  |  |  |
|  - Sau 6 tháng tốt nghiệp |  |  |  |  |  |
|  - Sau 12 tháng tốt nghiệp | 95.29% | 95.14% | 96.73% | 95.9% | 94.94% |
| 4.2 Tỷ lệ có việc làm trái ngành đào tạo (%) | - | 19.88% | 3.85% | 13.6% | 19% |
| 4.3 Tỷ lệ tự tạo được việc làm (%) | 4.5% | 5.9% | 3.3% | 5.64% | 4.62% |
| 4.4 Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm | 5-7 triệu | 6-8 triệu | 6-8 triệu | 7-10 triệu | 6-9 triệu |
| 5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này 🡪 chuyển xuống kết thúc bảng nàyB. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 🡪 điền các thông tin dưới đây |
| 5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%) |  |  |  |  |  |
| 5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%) |  |  |  |  |  |
| 5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%) |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp.

- Sinh viên có việc làm là sinh viên tìm được việc làm hoặc tự tạo được việc làm.

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.

- Các mục bỏ trống đều được xem là nhà trường không điều tra về việc này.

27. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy: Thanh

| Các tiêu chí | Năm tốt nghiệp |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người): Thanh | 281 | 428 | 170 | 109 | 69 |
| 2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): | 77 | 76 | 79 | 79 | 75 |
| 3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này 🡪 chuyển xuống câu 4B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 🡪 điền các thông tin dưới đây |
| 3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%) |  |  |  |  |  |
| 3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời *chỉ học được một phần* kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%) |  |  |  |  |  |
| 3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời *KHÔNG* học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp |  |  |  |  |  |
| 4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này 🡪 chuyển xuống câu 5B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 🡪 điền các thông tin dưới đây |
| 4.1 Tỷ lệ có việc làm đúng ngành đào tạo (%) |  |  |  |  |  |
|  - Sau 6 tháng tốt nghiệp |  |  |  |  |  |
|  - Sau 12 tháng tốt nghiệp |  |  |  |  |  |
| 4.2 Tỷ lệ có việc làm trái ngành đào tạo (%) |  |  |  |  |  |
| 4.3 Tỷ lệ tự tạo được việc làm (%) |  |  |  |  |  |
| 4.4 Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm |  |  |  |  |  |
| 5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này 🡪 chuyển xuống kết thúc bảng nàyB. Nhà trường có điều tra về vấn đề này 🡪 điền các thông tin dưới đây |
| 5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%) |  |  |  |  |  |
| 5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%) |  |  |  |  |  |
| 5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%) |  |  |  |  |  |

IV. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Trinh

28. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của nhà trường được nghiệm thu trong 5 năm gần đây:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TT | Phân loại đề tài | Số lượng |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tổng số |
| 1 | Đề tài cấp Nhà nước |  | 02 |  |  |  | 02 |
| 2 | Đề tài cấp Bộ hoặc tương đương | **11** | **15** | **8** | **16** | **15** | **65** |
|  | Đề tài cấp Bộ | *6* | *10* | *7* | *8* | *5* | *36* |
|  | Đề tài cấp Tỉnh | *1* |  |  |  |  | *1* |
|  | Tiêu chuẩn | *4* | *4* |  | *4* | *9* | *21* |
|  | Nafosted |  | *1* | *1* | *4* | *1* | *7* |
| 3 | Đề tài cấp trường | 77 | 76 | 125 | 85 | 78 | 441 |
|  | Tổng cộng | 88 | 93 | 133 | 101 | 93 | 508 |

\* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trên cán bộ cơ hữu: .................................................

29. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của CSGD trong 5 năm gần đây: **Ánh**

| TT | Năm | Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ (triệu VNĐ) | Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ so với tổng kinh phí đầu vào của CSGD (%) | Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu(triệu VNĐ/ người) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20... |  |  |  |
| 2 | 20... |  |  |  |
| 3 | 20... |  |  |  |
| 4 | 20... |  |  |  |
| 5 | 20... |  |  |  |

30. Số lượng cán bộ cơ hữu của CSGD tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây: Trinh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số lượng đề tài | Số lượng cán bộ tham gia | Ghi chú |
| Đề tài cấp Nhà nước | Đề tài cấp Bộ\* | Đề tài cấp trường |
| Từ 1 đến 3 đề tài | 23 | 67 |  |  |
| Từ 4 đến 6 đề tài  |  | 26 |  |  |
| Trên 6 đề tài  |  |  |  |  |
| Tổng số cán bộ tham gia | 23 | 93 |  |  |

\* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước

31. Số lượng sách của CSGD được xuất bản trong 5 năm gần đây: Thắng

| TT | Phân loại sách | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 20... | 20... | 20... | 20... | 20... | Tổng số |
| 1 | Sách chuyên khảo |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sách giáo trình |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sách tham khảo |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sách hướng dẫn |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |

Tỷ số sách đã được xuất bản trên cán bộ cơ hữu: ........................

32. Số lượng cán bộ cơ hữu của CSGD tham gia viết sách trong 5 năm gần đây: Trinh

|  |  |
| --- | --- |
| Số lượng sách | Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách |
| Sách chuyên khảo | Sách giáo trình | Sách tham khảo | Sách hướng dẫn |
| Từ 1 đến 3 cuốn sách  |  |  |  |  |
| Từ 4 đến 6 cuốn sách  |  |  |  |  |
| Trên 6 cuốn sách  |  |  |  |  |
| Tổng số cán bộ tham gia |  |  |  |  |

33. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của CSGD được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây: Trinh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TT | Phân loại tạp chí | Số lượng |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tổng số |
| 1 | Tạp chí KH quốc tếTrong đó: | 28 | 45 | 49 | 106 | 130 | 358 |
|  | Danh mục ISI |  |  |  |  |  |  |
|  | Danh mục Scopus |  |  |  |  |  |  |
|  | Khác |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tạp chí KH cấp Ngành trong nước | 65 | 65 | 55 | 100 | 101 | 386 |
| 3 | Nội san cấp trường | 30 | 15 |  |  |  | 45 |
|  | Tổng cộng | 123 | 125 | 104 | 206 | 231 | 784 |

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ..............................

 34. Số lượng cán bộ cơ hữu của CSGD tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây: Trinh

|  |  |
| --- | --- |
| Số lượng cán bộ cơ hữu có bài báo đăng trên tạp chí | Nơi đăng |
| Tạp chí KH quốc tế | Tạp chí KH cấp Ngành trong nước | Tạp chí / tập san của cấp trường |
| Từ 1 đến 5 bài báo  |  |  |  |
| Từ 6 đến 10 bài báo  |  |  |  |
| Từ 11 đến 15 bài báo  |  |  |  |
| Trên 15 bài báo  |  |  |  |
| Tổng số cán bộ tham gia |  |  |  |

35. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của CSGD báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây: Trinh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TT | Phân loại hội thảo | Số lượng |
| 20... | 20... | 20... | 20... | 20... | Tổng số |
| 1 | Hội thảo quốc tế |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hội thảo trong nước |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hội thảo của trường |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |

(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường vì đã được tính 1 lần)

Tỷ số bài báo cáo trên cán bộ cơ hữu: ......................................

36. Số lượng cán bộ cơ hữu của CSGD có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây: Trinh

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số lượng cán bộ cơ hữu có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo | Hội thảo quốc tế | Hội thảo trong nước | Hội thảo của trường |
| Từ 1 đến 5 báo cáo |  |  |  |
| Từ 6 đến 10 báo cáo  |  |  |  |
| Từ 11 đến 15 báo cáo  |  |  |  |
| Trên 15 báo cáo  |  |  |  |
| Tổng số cán bộ tham gia |  |  |  |

(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường)

37. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp trong 5 năm gần đây: Trinh

|  |  |
| --- | --- |
| Năm | Số bằng phát minh, sáng chế được cấp(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) |
| 2017 |  |
| 2018 | WIFO, 4/2018, Lê Nguyên Khương, Đào Văn Đông, Trần Anh Bình |
| 2019 |  |
| 2020 |  |
| 2021 |  |

38. Nghiên cứu khoa học của sinh viên: Trinh

38.1. Số lượng sinh viên của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:

| Số lượng đề tài | Số lượng sinh viên tham gia | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đề tài cấp Nhà nước | Đề tài cấp Bộ\* | Đề tài cấp trường |
| Từ 1 đến 3 đề tài |  |  |  |  |
| Từ 4 đến 6 đề tài  |  |  |  |  |
| Trên 6 đề tài  |  |  |  |  |
| Tổng số sinh viên tham gia |  |  |  |  |

\* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước

38.2 Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình được công bố)

| TT | Thành tích nghiên cứu khoa học | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 20... | 20... | 20... | 20... | 20... |
| 1 | Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo |  |  |  |  |  |
| 2 | Số bài báo được đăng, công trình được công bố |  |  |  |  |  |

V. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính

39. Diện tích đất, diện tích sàn xây dựng: Quyền

| TT | Nội dung | Diện tích (m2) | Hình thức sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Sở hữu | Liên kết | Thuê |
| 1 | Tổng diện tích đất của trường | 227.961,6 | Sở hữu |  |  |
| 2 | Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trườngTrong đó | 52.422 | Sở hữu |  |  |
| *2.1* | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 28.537 | Sở hữu |   |   |
| *2.2* | Thư viện, trung tâm học liệu | 4.858 | Sở hữu |   |   |
| *2.3* | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 19.027 | Sở hữu |   |   |

40. Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường (bao gồm giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo… sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử): Thắng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Khối ngành/ Nhóm ngành | Đầu sách | Bản sách |
| Khối ngành I |  |  |
| Khối ngành II |  |  |
| Khối ngành III |  |  |
| Khối ngành IV |  |  |
| Khối ngành V |  |  |
| Khối ngành VI |  |  |
| Khối ngành VII |  |  |
| Các môn chung |  |  |
| Tổng  |  |  |

41. Tổng số thiết bị chính của trường: **Quyền**

| STT | Tên phòng/giảng đường/lab | Số lượng | Danh mục trang thiết bị chính | Đối tượng sử dụng | Diện tích sàn xây dựng (m2) | Hình thức sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sở hữu | Liên kết | Thuê |
| 1 | Phân hiệu HN- Giảng đường A1 | 20 | Bàn ghế, Máy chiếu, đèn, quạt, điều hòa | Người học | 1.040 | Sở hữu |  |  |
| 2 | Phân hiệu HN- Giảng đường A2 | 20 | Bàn ghế, Máy chiếu, đèn, quạt, điều hòa | Người học | 1.040 | Sở hữu |  |  |
| 3 | Phân hiệu HN- Giảng đường A3 | 22 | Thiết bị thực hành, bàn ghế, đèn, quạt. Một số phòng có thêm máy tính, điều hoà | Người học | 1.430 | Sở hữu |  |  |
| 4 | Phân hiệu HN- Giảng đường A5 | 25 | Thiết bị thực hành, bàn ghế, đèn, quạt. Một số phòng có thêm máy tính, điều hoà | Người học | 1.404 | Sở hữu |  |  |
| 5 | Phân hiệu HN- Giảng đường A6 | 10 | Thiết bị thực hành, bàn ghế, đèn, quạt. Một số phòng có thêm máy tính, điều hoà. | Người học | 1.055 | Sở hữu |  |  |
| 6 | Phân hiệu HN- Giảng đường C2 | 11 | Bàn ghế, Máy chiếu, đèn, quạt, điều hòa | Người học | 572 | Sở hữu |  |  |
| 7 | Phân hiệu HN- Giảng đường C3 | 12 | Bàn ghế, Máy chiếu, đèn, quạt, điều hòa | Người học | 624 | Sở hữu |  |  |
| 8 | CS Đào tạo Thái Nguyên Giảng đường A | 9 | Thiết bị thực hành, bàn ghế, đèn, quạt. Một số phòng có thêm máy tính, điều hoà | Người học | 960 | Sở hữu |  |  |
| 9 | CS Đào tạo Thái Nguyên Giảng đường B | 19 | Thiết bị thực hành, bàn ghế, đèn, quạt. | Người học | 988 | Sở hữu |  |  |
| 10 | CS Đào tạo Thái Nguyên Giảng đường C | 18 | Bàn ghế, máy chiếu, đèn, quạt. | Người học | 1.692 | Sở hữu |  |  |
| 11 | Cơ sở đào tạo Vĩnh phúc, nhà A1 | 20 | Bàn ghế, Máy chiếu, đèn, quạt, điều hòa | Người học | 1.800 | Sở hữu |  |  |
| 12 | Cơ sở đào tạo Vĩnh phúc, nhà A2 | 17 | Bàn ghế, Máy chiếu, đèn, quạt, điều hòa. Dụng cụ thực hành | Người học | 1.395 | Sở hữu |  |  |
| 13 | Cơ sở đào tạo Vĩnh phúc, nhà A3 | 20 | Bàn ghế, Máy chiếu, đèn, quạt, điều hoà, dụng cụ thực hành | Người học | 1.500 | Sở hữu |  |  |
| 14 | Cơ sở đào tạo Vĩnh phúc, nhà A4 | 12 | Bàn ghế, Máy chiếu, đèn, quạt, điều hòa, máy tính | Người học | 1.107,5 | Sở hữu |  |  |
| 15 | Cơ sở đào tạo Vĩnh phúc, Xưởng cơ khí | 5 | Mô hình máy thiết bị cơ khí | Người học | 390 | Sở hữu |  |  |
| 16 | Cơ sở đào tạo Vĩnh phúc, nhà B2 | 10 | Bàn ghế, đèn, quạt, các dụng cụ TN | Người học | 550 | Sở hữu |  |  |
| 17 | Cơ sở đào tạo Vĩnh phúc, nhà B6 | 1 | Mô hình máy thiết bị cơ khí | Người học | 128 | Sở hữu |  |  |
| 18 | Cơ sở đào tạo Vĩnh phúc, Xưởng thực hành | 2 | Bàn ghế, Máy chiếu, đèn, quạt, điều hòa | Người học | 180 | Sở hữu |  |  |
| 19 | Cơ sở đào tạo Vĩnh phúc, Ga ra cơ khí | 4 | Mô hình máy thiết bị cơ khí | Người học | 336 | Sở hữu |  |  |
|  | Tổng | 257 | --------------------- | ------------ | 18.191.5 |  |  |  |

42. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 5 năm gần đây: **Ánh**

- Năm 2016-2017: ............................................

- Năm 2017-2018: ............................................

- Năm 2018-2019: ............................................

- Năm 2019-2020: ............................................

- Năm 2020-2021: ............................................

43. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 5 năm gần đây: Ánh

- Năm 2016-2017: ............................................

- Năm 2017-2018: ............................................

- Năm 2018-2019: ............................................

- Năm 2019-2020: ............................................

- Năm 2020-2021: ............................................

44. Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng: Anh

- Năm 2016-2017: ............................................

- Năm 2017-2018: ............................................

- Năm 2018-2019: ............................................

- Năm 2019-2020: ............................................

- Năm 2020-2021: ............................................

45. Tổng thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng: Anh

- Năm 2016-2017: ............................................

- Năm 2017-2018: ............................................

- Năm 2018-2019: ............................................

- Năm 2019-2020: ............................................

- Năm 2020-2021: ............................................

46. Tổng chi cho hoạt động đào tạo: Ánh

- Năm 2016-2017: ............................................

- Năm 2017-2018: ............................................

- Năm 2018-2019: ............................................

- Năm 2019-2020: ............................................

- Năm 2020-2021: ............................................

47. Tổng chi cho phát triển đội ngũ: Ánh

- Năm 2016-2017: ............................................

- Năm 2017-2018: ............................................

- Năm 2018-2019: ............................................

- Năm 2019-2020: ............................................

- Năm 2020-2021: ............................................

48. Tổng chi cho hoạt động kết nối doanh nghiệp, tư vấn và hỗ trợ việc làm

- Năm 2016-2017: ............................................

- Năm 2017-2018: ............................................

- Năm 2018-2019: ............................................

- Năm 2019-2020: ............................................

- Năm 2020-2021: ............................................

VI. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục: Thế Anh

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Đối tượng | Bộ tiêu chuẩn đánh giá | Tự đánh giá | Đánh giá ngoài | Thẩm định và công nhận |
| Năm hoàn thành báo cáo TĐG lần 1 | Năm cập nhật báo cáo TĐG | Tên tổ chức đánh giá | Tháng/năm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá của Hội đồng KĐCLGD | Giấy chứng nhận |
| Ngày cấp  | Giá trị đến |
| 1 | Cơ sở giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chương trình đào tạo…. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chương trình đào tạo…. | TT số 04/2016/TT-BGDĐT |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây (*số liệu năm cuối kỳ đánh giá*):

1. Giảng viên: Thu

Tổng số giảng viên cơ hữu (người):..........

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%):.........

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu (%):.............

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu (%):..........

2. Sinh viên:

Tổng số sinh viên chính quy (người):..........

Tỷ số sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi):............

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%):..........

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: Thanh

Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%):.............

Tỷ lệ sinh viên trả lời *chỉ học được một phần* kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%):...........

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: THanh

Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo, trong đó bao gồm cả sinh viên chưa có việc làm học tập nâng cao (%):........

Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%):........

Tỷ lệ tự tạo được việc làm trong số sinh viên có việc làm (%):………

Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm (triệu VNĐ):........

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: Thanh

Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%):...

Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%):...............

6. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng: Trinh

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ và phục vụ cộng đồng trên cán bộ cơ hữu:.........

Tỷ số doanh thu từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng trên cán bộ cơ hữu: Ánh

Tỷ số sách đã được xuất bản trên cán bộ cơ hữu:........

Tỷ số bài đăng tạp chí trên cán bộ cơ hữu:......

Tỷ số bài báo cáo trên cán bộ cơ hữu:.............

7. Cơ sở vật chất *(số liệu năm cuối kỳ đánh giá)*: Quyền

Tỷ số diện tích sàn xây dựng trên sinh viên chính quy:........

Tỷ số chỗ ở ký túc xá trên sinh viên chính quy:...........

8. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục: Thế Anh

Cấp cơ sở giáo dục:........................

Cấp chương trình đào tạo:................

1. () Việc xác định giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng áp dụng theo các quy định hiện hành. [↑](#footnote-ref-1)
2. () Giảng viên cơ hữu được xác định theo quy định hiện hành. [↑](#footnote-ref-2)
3. () Giảng viên cơ hữu được xác định theo quy định hiện hành. [↑](#footnote-ref-3)