*Bảng 11.3.1. Khảo sát người học CTĐT thạc sĩ ngành Đại số và Lý thuyết số trong giai đoạn đánh giá*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khóa học** | **Số HV tốt nghiệp** | **Số HV có việc làm** | **Tỉ lệ có việc làm (%)** | **Tỉ lệ làm đúng chuyên ngành (%)** | **Mức thu nhập bình quân (triệu VNĐ/tháng)** | **Vị trí việc làm và đơn vị công tác phổ biến** | **Số HV có thăng tiến trong công việc** |
| Khóa 26 | 26 | 26 | 100 | 100 | 7,8 - 18,5 triệu | GV THPT, THCS | 6 |
| Khóa 27 | 6 | 6 | 100 | 100 | 8 - 16 triệu | GV THPT, THCS | 1 |
| Khóa 28 | 20 | 20 | 100 | 100 | 8 - 30 triệu | GV THPT, THCS | 3 |
| Khóa 29 | 2 | 2 | 100 | 100 | 11,7 – 16 triệu | GV THPT, THCS | 0 |
| Khóa 30 | 6 | 6 | 100 | 100 | 9 – 17,5 triệu | GV THPT, THCS | 1 |
| Khóa 31 | 6 | 6 | 100 | 100 | 6-7 triệu | GV THPT, THCS, trợ giảng trường ĐH | 5 |