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

Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được khảo sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp ở năm trước cách năm tuyển sinh một năm.

| **Lĩnh vực/ngành đào tạo** | **Trình độ đào tạo** | **Chỉ tiêu tuyển sinh** | **Số SV trúng tuyển nhập học** | **Số SV tốt nghiệp** | **Tỉ lệ SV tốt nghiệp đã có việc làm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên** |  |  |  |  |  |
| Giáo dục Mầm non | Đại học | 100 | 99 | 72 | 60.27 |
| Giáo dục Tiểu học | Đại học | 100 | 97 | 65 | 40.63 |
| Sư phạm Toán học | Đại học | 45 | 18 | 11 | 83.33 |
| Sư phạm Ngữ văn | Đại học | 45 | 26 | 12 | 41.67 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | Đại học | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kinh doanh và quản lý** |  |  |  |  |  |
| Quản trị kinh doanh | Đại học | 60 | 11 | 7 | 14.29 |
| Kế toán | Đại học | 60 | 25 | 17 | 58.8 |
| **Máy tính và công nghệ thông tin** |  |  |  |  |  |
| Công nghệ thông tin | Đại học | 50 | 20 | 18 | 11.76 |
| **Nông lâm nghiệp và thủy sản** |  |  |  |  |  |
| Nông nghiệp | Đại học | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Nhân văn** |  |  |  |  |  |
| Ngôn ngữ Anh | Đại học | 80 | 33 | 26 | 38.46 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân** |  |  |  |  |  |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đại học | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Môi trường và bảo vệ môi trường** |  |  |  |  |  |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | Đại học | 40 | 0 | 0 | 0 |