*Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu đào tạo trình độ đại học* *ngành* *Điều dưỡng theo trình độ, giới tính và độ tuổi (tính đến tháng 01/2025)*

| **TT** | **Trình độ / học vị** | **Số lượng,**  **người** | **Tỷ lệ**  **(%)** | **Phân loại theo giới tính (ng)** | | **Phân loại theo tuổi (người)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nam | Nữ | < 30 | 30-40 | 41-50 | 51-60 | > 60 |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Phó Giáo sư | 3 | 11,11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Tiến sĩ khoa học | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tiến sĩ | 19 | 70,37 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 5 | Thạc sĩ | 4 | 14,81 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Đại học | 1 | 3,7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Tổng** | 27 | 100 | 16 | 11 | 0 | 4 | 21 | 1 | 1 |