|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH QUẢNG BÌNH**TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12 *(Người học)***

| **STT** | **Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo** | **Mã lĩnh vực/ngành** | **Quy mô đào tạo** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **SAU ĐẠI HỌC** |  |  |
| **B** | **ĐẠI HỌC** |  |  |
| **3** | **Đại học chính quy** |  |  |
| **3.1** | **Chính quy** |  |  |
| **3.1.1** | **Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học** |  |   |
| **3.1.2** | **Các ngành đào tạo** (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học) |  |  |
| **3.1.2.1** | **Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên** |  |  |
| 3.1.2.1.1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 107 |
| 3.1.2.1.2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 273 |
| 3.1.2.1.3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 27 |
| 3.1.2.1.4 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 36 |
| 3.1.2.1.5 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 5 |
| **3.1.2.2** | **Kinh doanh và quản lý** |  |  |
| 3.1.2.2.1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 53 |
| 3.1.2.2.2 | Kế toán | 7340301 | 142 |
| **3.1.2.3** | **Máy tính và công nghệ thông tin** |  |  |
| 3.1.2.3.1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 68 |
| **3.1.2.4** | **Nông lâm nghiệp và thủy sản** |  |  |
| 3.1.2.4.1 | Nông nghiệp | 7620101 | 7 |
| **3.1.2.5** | **Nhân văn** |  |  |
| 3.1.2.5.1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 57 |
| 3.1.2.5.2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24 |
| **3.1.2.6** | **Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân** |  |  |
| 3.1.2.6.1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 24 |
| **3.1.2.7** | **Môi trường và bảo vệ môi trường** |  |  |
| 3.1.2.7.1 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 |
| **3.2** | **Đối tượng từ trung cấp lên đại học** |  |  |
| 3.2.1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1 |
| **3.3** | **Đối tượng từ cao đẳng lên đại học** |  |  |
| **3.3.1** | **Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên** |  |  |
| 3.3.1.1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 2 |
| 3.3.1.2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 10 |
| **3.4** | **Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên** |  |  |
| **4** | **Đại học vừa làm vừa học** |  |  |
| **4.1** | **Vừa làm vừa học** |  |  |
| **4.2** | **Đối tượng từ trung cấp lên đại học** |  |  |
| **4.2.1** | **Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên** |  |  |
| 4.2.1.1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 8 |
| **4.2.2** | **Kinh doanh và quản lý** |  |  |
| 4.2.2.2 | Kế toán | 7340301 | 1 |
| **4.2.3** | **Máy tính và công nghệ thông tin** |  |  |
| 4.2.4.1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 3 |
| **4.3** | **Đối tượng từ cao đẳng lên đại học** |  |  |
| **4.3.1** | **Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên** |  |  |
| 4.3.1.1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 23 |
| 4.3.1.2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 44 |
| 4.3.1.3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 10 |
| 4.3.1.4 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 6 |
| **4.3.2** | **Kinh doanh và quản lý** |  |  |
| 4.3.2.2 | Kế toán | 7340301 | 9 |
| **4.3.3** | **Máy tính và công nghệ thông tin** |  |  |
| 4.3.3.1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 13 |
| **4.3.4** | **Nhân văn** |  |  |
| 4.3.4.1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 5 |
| **4.4** | **Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên** |  |  |
| **4.4.1** | **Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên** |  |  |
| 4.4.1.1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 14 |
| 4.4.1.2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 43 |
| 4.4.1.3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 17 |
| **4.4.2** | **Kinh doanh và quản lý** |  |  |
| 4.4.2.1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 21 |
| 4.4.2.2 | Kế toán | 7340301 | 25 |
| **4.4.3** | **Máy tính và công nghệ thông tin** |  |  |
| 4.4.3.1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
| **4.4.5** | **Nhân văn** |  |  |
| 4.4.5.1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 71 |