|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC** | **Biểu mẫu 2** |

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường**

**Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên**

 **năm học 2018 – 2019**

**A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Khối ngành | Tiến sĩ | Thạc sĩ | Bác sĩ nội trú | Bác sĩ CKI | Bác sĩ CKII | Đại học |
| Chính quy | VHVL |
| 1 | VI (Sức khỏe) |  |  |  |  |  |  |  |

**Bảng B: Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Khối ngành | Số sinh viên tốt nghiệp | Phân loại tốt nghiệp (%) | Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (%) |
| Xuất sắc | Giỏi | Khá |
| 1 | VI (Sức khỏe) |  |  |  |  |  |
|  | - Ngành Y đa khoa |  |  |  |  |  |
|  | - Ngành Răng hàm mặt |  |  |  |  |  |
|  | - Ngành Y học dự phòng |  |  |  |  |  |
|  | - Ngành Dược học |  |  |  |  |  |
|  | - Ngành Điều dưỡng |  |  |  |  |  |
|  | - Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học |  |  |  |  |  |

 (\*) Tỷ lệ SVTN có việc làm được tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nầng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)\*100

**C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên môn học | Mục đích môn học | Số tín chỉ | Lịch trình giảng dạy | Phương pháp đánh giá sinh viên |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |

**D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức biên soạn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) | Năm xuất bản | Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo ( kể cả giáo trình điện tử) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

**E. Công khai thông tin đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo trình độ đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Trình độ đào tạo | Tên đề tài | Họ và tên người thực hiện | Họ và tên người hướng dẫn | Nội dung tóm tắt |
| 1 | Tiến sĩ |  |  |  |  |
| 2 | Thạc sĩ |  |  |  |  |
| 3 | Chuyên khoa 2 |  |  |  |  |
| 4 | Chuyên khoa 1 |  |  |  |  |
| 5 | Bác sĩ Nội trú |  |  |  |  |
| 6 | Đại học |  |  |  |  |

**G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên đơn vị đặt hàng đào tạo | Số lượng | Trình độ đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Kết quả đào tạo |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |

**Bảng H: Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học | Thời gian tổ chức | Địa điểm tổ chức | Số lượng đại biểu tham dự |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |

**I. Công khai thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ | Người chủ trì và các thành viên | Đối tác trong nước và quốc tế | Thời gian thực hiện | Kinh phí thực hiện | Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |

**K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên cơ sở hoặc các chương trình đào tạo | Thời điểm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá/ công nhận | Nghị quyết của hội đồng KĐCLGD | Công nhận đạt/ không đạt chất lượng giáo dục | Giấy chứng nhân |
| Ngày cấp | Giá trị đến |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |

 *Thái Nguyên, Ngày……. tháng……năm …………*

**Hiệu trưởng**

 ( Ký tên và đóng dấu)