**BẢNG ĐỐI SÁNH TỶ LỆ CÓ VIỆC LÀM CỦA HỌC VIÊN 3 NGÀNH GDMN, NGÀNH LL VÀ PPDHBM TOÁN, NGÀNH LL VÀ PPDHBM SINH**

**I. BẢNG ĐỐI SÁNH TỶ LỆ CÓ VIỆC LÀM NĂM 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung câu hỏi** | **Câu trả lời** |
| **GDMN** | **TOÁN** | **SINH** |
| 1 | Người được khảo sát | 41 | 57 | 8 |
| 2 | Người có trả lời | 35 | 45 | 6 |
| 3 | Người có việc làm | 35 | 45 | 6 |
| 4 | Tỷ lệ có việc làm | **100%** | **100%** | **100%** |
| 5 | Việc làm trước khi nhập học | Phù hợp với ngành đào tạo | 34 | 43 | 6 |
| Không Phù hợp với ngành đào tạo | 1 | 1 |  |
| 6 | Việc làm sau khi học | Có thay đổi |  | 6 |  |
| Không thay đổi | 34 | 39 | 6 |
| Ý kiến khác | 1 |  |  |

**II. BẢNG ĐỐI SÁNH TỶ LỆ CÓ VIỆC LÀM NĂM 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung câu hỏi** | **Câu trả lời** |
| **GDMN** | **TOÁN** | **SINH** |
| 1 | Người được khảo sát | 16 | 32 | 41 |
| 2 | Người có trả lời | 16 | 20 | 27 |
| 3 | Người có việc làm | 16 | 19 | 27 |
| 4 | Tỷ lệ có việc làm | **100%** | **95%** | **100%** |
| 5 | Việc làm trước khi nhập học | Phù hợp với ngành đào tạo | 15 | 13 | 26 |
| Không Phù hợp với ngành đào tạo | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Việc làm sau khi học | Có thay đổi | 3 | 4 | 1 |
| Không thay đổi | 12 | 14 | 26 |
| Ý kiến khác | 1 | 1 |  |

**II. BẢNG ĐỐI SÁNH TỶ LỆ CÓ VIỆC LÀM NĂM 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung câu hỏi** | **Câu trả lời** |
| **GDMN** | **TOÁN** | **SINH** |
| 1 | Người được khảo sát | 19 | 17 | 18 |
| 2 | Người có trả lời | 19 | 15 | 11 |
| 3 | Người có việc làm | 19 | 14 | 11 |
| 4 | Tỷ lệ có việc làm | **100%** | **93%** | **100%** |
| 5 | Việc làm trước khi nhập học | Phù hợp với ngành đào tạo | 19 | 14 | 11 |
| Không phù hợp với ngành đào tạo |  |  |  |
| 6 | Việc làm sau khi học | Có thay đổi |  |  | 1 |
| Không thay đổi | 19 | 14 | 10 |
| Ý kiến khác |  | 1 |  |