|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| **KHOA VẬT LÝ** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**THỐNG KÊ SINH VIÊN THÔI HỌC, TỐT NGHIỆP MUỘN HÀNG NĂM**

**NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÝ**

1. *Sinh viên thôi học ngành SPVL giai đoạn 2019-2024*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm học** | **Quy mô sinh viên** | **Năm thứ nhất** | **Năm thứ hai** | **Năm thứ ba** | **Năm thứ tư** | **Tổng cộng SV thôi học** |
| 2018 - 2019 | 87 | 1  | 14 | 2  | 1  | 18 |
| 2019 - 2020 | 28 | 5  | 0 | 3  | 0 | 8 |
| 2020 - 2021 |  | 2  | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 - 2022 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 - 2023 | 71 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2023 - 2024 | 101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |

1. *Sinh viên tốt nghiệp muộn ngành SPVL giai đoạn 2019-2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Khóa | Số lượng SVTN | Người học hoàn thành đúng hạn (4 năm) | Người học tốt nghiệp muộn (> 4 năm) |
| Năm 2019 | 65 | 59  | 11 |
| Năm 2020 | 27 | 20  | 7 |
| Năm 2021 | 2 | 1 | 1  |
| Năm 2022 | 5 | 0 | 5 |
| Năm 2023 | 4 | 0 | 4 |
| Năm 2024 | 13 | 12 | 1 |

Trợ lý Quản lý sinh viên Trưởng khoa Vật lý