TIÊU CHUẨN 6

BẢNG 5: **THỐNG KÊ TỶ LỆ SV/GV QUY ĐỔI HÀNG NĂM CỦA CTĐT**

CTĐT: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông tin | 2019-2020 | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 |
| Tổng số SV | 11 | 13 | 15 | 17 | 32 |
| Tổng số GV quy đổi | 16,8 | 17.8 | 17.8 | 10,8 | 19,9 |
| Tỷ lệ SV/GV quy đổi | 0,66 | 0,73 | 0,84 | 0,86 | 1,61 |

Nghệ An ngày 20 tháng 2 năm 2025