**Biểu mẫu 18**

 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH**

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Khối ngành** | **Số sinh viên tốt nghiệp 2019-2020** | **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** |  |
|   | **Tổng số** |   |   |   |   |   |
| 1 | Khối ngành I |  305 |  10.5 |  46.2 | 41.6  |  81.9 |
| 2 | Khối ngành II |   |   |   |   |   |
| 3 | Khối ngành III |  63 |  3.2 |  27 | 55.6  |  90.0 |
| 4 | Khối ngành IV |   |   |   |   |   |
| 5 | Khối ngành V | 8  | 12.5 | 25  | 25  |  66.7 |
| 6 | Khối ngành VI |   |   |   |   |   |
| 7 | Khối ngành VII |  24 | 4.2  | 20.8  |  66.7 |  76.9 |

(\*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)\* 100