**TRƯỜNG KHXH&NV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CHÍNH TRỊ &BÁO CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

 *Vinh, ngày 30 tháng 06 năm 2024*

**THỐNG KÊ SỐ LIỆU SV CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC**

**GIAI ĐOẠN 2019-2023**

(Lấy theo số liệu SV cuối kỳ II của mỗi năm học)

|  |  |
| --- | --- |
| **Năm học**  | **Số lượng (tính tất cả các khóa đang học)** |
| 2019 - 2020  | 11 |
| 2020 - 2021  | 13 |
| 2021 - 2022  | 15 |
| 2022 - 2023 | 17 |
| 2023 - 2024 | 32 |

**BẢNG TỶ LỆ SV/GV CỦA NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC**

**GIAI ĐOẠN 2019-2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Năm**  | **Số lượng GV quy đổi**  | **Số lượng SV ngành QLNN (tính tất cả các khóa đang học)** | **Tỷ lệ SV/GV**  |
| 2019 - 2020  | 18,8 | 11 | 0,59 |
| 2020 - 2021  | 19,8 | 13 | 0,66 |
| 2021 - 2022  | 19,8 | 15 | 0,76 |
| 2022 - 2023 | 21,8 | 17 | 0,78 |
| 2023 - 2024 | 21,9 | 32 | 1,46 |

 **TRƯỞNG KHOA**

**TS. Vũ Thị Phương Lê**