**BÁO CÁO VỀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC**

Tên trường: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Loại hình trường: 🞏 Trường công 🞏 Trường tư/dân lập

**1. KHÓA SV TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC NĂM 2018**

| **MỤC** | **DANH MỤC** | **Số SV** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tổng số SV hệ chính quy trúng tuyển năm 2018 **ĐÃ NHẬP HỌC** |  |
| *1.1.1* | *Nam* |  |
| *1.1.2* | *Nữ* |  |
| *1.1.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *1.1.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *1.1.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *1.1.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *1.1.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *1.1.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *1.1.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *1.1.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *1.1.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *1.1.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *1.1.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 1.2 | Số SV hệ chính quy (trúng tuyển năm 2018 và đã nhập học) **CÒN ĐANG THEO HỌC** tại trường đến thời điểm 31/12/2018 |  |
| *1.2.1* | *Nam* |  |
| *1.2.2* | *Nữ* |  |
| *1.2.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *1.2.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *1.2.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *1.2.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *1.2.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *1.2.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *1.2.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *1.2.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *1.2.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *1.2.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *1.2.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 1.3 | SV hệ chính quy trúng tuyển năm 2018 và đã nhập học nhưng **KHÔNG CÒN THEO HỌC** tại trường đến thời điểm 31/12/2018 |  |
| *1.3.1* | *Nam* |  |
| *1.3.2* | *Nữ* |  |
| *1.3.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *1.3.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *1.3.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *1.3.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *1.3.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *1.3.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *1.3.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *1.3.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *1.3.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *1.3.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *1.3.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 1.4 | Số SV hệ chính quy trúng tuyển năm 2018 và đã nhập học nhưng không còn theo học tại trường đến thời điểm 31/12/2018 **PHÂN THEO CÁC NHÓM LÝ DO** |  |
| *1.4.1* | *Lý do* ***chuyển trường*** |  |
| *1.4.2* | *Lý do* ***điều kiện kinh tế*** |  |
| *1.4.3* | *Lý do* ***sức khỏe*** |  |
| *1.4.4* | *Lý do* ***kỷ luật*** |  |
| *1.4.5* | *Lý do* ***khác*** *(hoặc không rõ lý do)* |  |
| 1.5 | Số SV hệ chính quy trúng tuyển năm 2018 và đã nhập học là **NGƯỜI KHUYẾT TẬT** |  |
| *1.5.1* | *Nam* |  |
| *1.5.2* | *Nữ* |  |
| *1.5.3* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *1.5.4* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *1.5.5* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *1.5.6* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 1.6 | Tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm **2018** |  |
| 1.7 | Tổng số SV gọi trúng tuyển năm **2018** |  |
| *1.7.1* | *Diện xét tuyển theo kết quả học bạ* |  |
| *1.7.2* | *Diện xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT* |  |
| *1.7.3* | *Diện xét tuyển theo kết quả kỳ thi riêng của trường* |  |
| *1.7.4* | *Diện khác (ghi rõ)* |  |

**2. KHÓA SV TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC NĂM 2017**

| **MỤC** | **DANH MỤC** | **Số SV** |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Tổng số SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2016** **ĐÃ NHẬP HỌC** |  |
| *2.1.1* | *Nam* |  |
| *2.1.2* | *Nữ* |  |
| *2.1.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *2.1.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *2.1.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *2.1.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *2.1.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *2.1.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *2.1.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *2.1.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *2.1.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *2.1.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *2.1.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 2.2 | Số SV hệ chính quy (trúng tuyển năm **2017** và đã nhập học) **CÒN ĐANG THEO HỌC** tại trường đến thời điểm 31/12/2018 |  |
| *2.2.1* | *Nam* |  |
| *2.2.2* | *Nữ* |  |
| *2.2.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *2.2.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *2.2.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *2.2.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *2.2.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *2.2.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *2.2.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *2.2.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *2.2.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *2.2.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *2.2.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 2.3 | SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2017** và đã nhập học nhưng **KHÔNG CÒN THEO HỌC** tại trường đến thời điểm 31/12/2018 |  |
| *2.3.1* | *Nam* |  |
| *2.3.2* | *Nữ* |  |
| *2.3.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *2.3.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *2.3.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *2.3.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *2.3.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *2.3.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *2.3.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *2.3.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *2.3.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *2.3.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *2.3.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 2.4 | Số SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2017** và đã nhập học nhưng không còn theo học tại trường đến thời điểm 31/12/2018 **PHÂN THEO CÁC NHÓM LÝ DO** |  |
| *2.4.1* | *Lý do* ***chuyển trường*** |  |
| *2.4.2* | *Lý do* ***điều kiện kinh tế*** |  |
| *2.4.3* | *Lý do* ***sức khỏe*** |  |
| *2.4.4* | *Lý do* ***kỷ luật*** |  |
| *2.4.5* | *Lý do* ***khác*** *(hoặc không rõ lý do)* |  |
| 2.5 | Số SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2017** và đã nhập học là **NGƯỜI KHUYẾT TẬT** |  |
| *2.5.1* | *Nam* |  |
| *2.5.2* | *Nữ* |  |
| *2.5.3* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *2.5.4* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *2.5.5* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *2.5.6* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 2.6 | Tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm **2017** |  |
| 2.7 | Tổng số SV gọi trúng tuyển năm **2017** |  |
| *2.7.1* | *Diện xét tuyển theo kết quả học bạ* |  |
| *2.7.2* | *Diện xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT* |  |
| *2.7.3* | *Diện xét tuyển theo kết quả kỳ thi riêng của trường* |  |
| *2.7.4* | *Diện khác (ghi rõ)* |  |

**3. KHÓA SV TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC NĂM 2016**

| **MỤC** | **DANH MỤC** | **Số SV** |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Tổng số SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2016** **ĐÃ NHẬP HỌC** |  |
| *3.1.1* | *Nam* |  |
| *3.1.2* | *Nữ* |  |
| *3.1.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *3.1.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *3.1.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *3.1.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *3.1.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *3.1.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *3.1.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *3.1.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *3.1.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *3.1.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *3.1.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 3.2 | Số SV hệ chính quy (trúng tuyển năm **2016** và đã nhập học) **CÒN ĐANG THEO HỌC** tại trường đến thời điểm 31/12/2018 |  |
| *3.2.1* | *Nam* |  |
| *3.2.2* | *Nữ* |  |
| *3.2.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *3.2.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *3.2.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *3.2.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *3.2.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *3.2.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *3.2.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *3.2.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *3.2.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *3.2.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *3.2.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 3.3 | SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2016** và đã nhập học nhưng **KHÔNG CÒN THEO HỌC** tại trường đến thời điểm 31/12/2018 |  |
| *3.3.1* | *Nam* |  |
| *3.3.2* | *Nữ* |  |
| *3.3.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *3.3.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *3.3.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *3.3.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *3.3.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *3.3.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *3.3.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *3.3.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *3.3.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *3.3.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *3.3.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 3.4 | Số SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2016** và đã nhập học nhưng không còn theo học tại trường đến thời điểm 31/12/2018 **PHÂN THEO CÁC NHÓM LÝ DO** |  |
| *3.4.1* | *Lý do* ***chuyển trường*** |  |
| *3.4.2* | *Lý do* ***điều kiện kinh tế*** |  |
| *3.4.3* | *Lý do* ***sức khỏe*** |  |
| *3.4.4* | *Lý do* ***kỷ luật*** |  |
| *3.4.5* | *Lý do* ***khác*** *(hoặc không rõ lý do)* |  |
| 3.5 | Số SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2016** và đã nhập học là **NGƯỜI KHUYẾT TẬT** |  |
| *3.5.1* | *Nam* |  |
| *3.5.2* | *Nữ* |  |
| *3.5.3* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *3.5.4* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *3.5.5* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *3.5.6* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 3.6 | Tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm **2016** |  |
| 3.7 | Tổng số SV gọi trúng tuyển năm **2016** |  |
| *3.7.1* | *Diện xét tuyển theo kết quả học bạ* |  |
| *3.7.2* | *Diện xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT* |  |
| *3.7.3* | *Diện xét tuyển theo kết quả kỳ thi riêng của trường* |  |
| *3.7.4* | *Diện khác (ghi rõ)* |  |

**4. KHÓA SV TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC NĂM 2015**

| **MỤC** | **DANH MỤC** | **Số SV** |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Tổng số SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2015** **ĐÃ NHẬP HỌC** |  |
| *4.1.1* | *Nam* |  |
| *4.1.2* | *Nữ* |  |
| *4.1.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *4.1.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *4.1.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *4.1.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *4.1.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *4.1.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *4.1.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *4.1.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *4.1.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *4.1.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *4.1.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 4.2 | Số SV hệ chính quy (trúng tuyển năm **2015** và đã nhập học) **CÒN ĐANG THEO HỌC** tại trường đến thời điểm 31/12/2018 |  |
| *4.2.1* | *Nam* |  |
| *4.2.2* | *Nữ* |  |
| *4.2.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *4.2.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *4.2.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *4.2.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *4.2.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *4.2.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *4.2.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *4.2.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *4.2.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *4.2.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *4.2.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 4.3 | SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2015** và đã nhập học nhưng **KHÔNG CÒN THEO HỌC** tại trường đến thời điểm 31/12/2018 |  |
| *4.3.1* | *Nam* |  |
| *4.3.2* | *Nữ* |  |
| *4.3.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *4.3.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *4.3.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *4.3.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *4.3.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *4.3.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *4.3.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *4.3.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *4.3.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *4.3.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *4.3.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 4.4 | Số SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2015** và đã nhập học nhưng không còn theo học tại trường đến thời điểm 31/12/2018 **PHÂN THEO CÁC NHÓM LÝ DO** |  |
| *4.4.1* | *Lý do* ***chuyển trường*** |  |
| *4.4.2* | *Lý do* ***điều kiện kinh tế*** |  |
| *4.4.3* | *Lý do* ***sức khỏe*** |  |
| *4.4.4* | *Lý do* ***kỷ luật*** |  |
| *4.4.5* | *Lý do* ***khác*** *(hoặc không rõ lý do)* |  |
| 4.5 | Số SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2015** và đã nhập học là **NGƯỜI KHUYẾT TẬT** |  |
| *4.5.1* | *Nam* |  |
| *4.5.2* | *Nữ* |  |
| *4.5.3* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *4.5.4* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *4.5.5* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *4.5.6* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 4.6 | Tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm **2015** |  |
| 4.7 | Tổng số SV gọi trúng tuyển năm **2015** |  |
| *4.7.1* | *Diện xét tuyển theo kết quả học bạ* |  |
| *4.7.2* | *Diện xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT* |  |
| *4.7.3* | *Diện xét tuyển theo kết quả kỳ thi riêng của trường* |  |
| *4.7.4* | *Diện khác (ghi rõ)* |  |

**5. KHÓA SV TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC NĂM 2014**

| **MỤC** | **DANH MỤC** | **Số SV** |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Tổng số SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2014** **ĐÃ NHẬP HỌC** |  |
| *5.1.1* | *Nam* |  |
| *5.1.2* | *Nữ* |  |
| *5.1.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *5.1.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *5.1.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *5.1.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *5.1.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *5.1.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *5.1.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *5.1.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *5.1.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *5.1.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *5.1.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 5.2 | Số SV hệ chính quy (trúng tuyển năm **2014** và đã nhập học) **CÒN ĐANG THEO HỌC** tại trường đến thời điểm 31/12/2018 |  |
| *5.2.1* | *Nam* |  |
| *5.2.2* | *Nữ* |  |
| *5.2.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *5.2.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *5.2.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *5.2.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *5.2.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *5.2.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *5.2.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *5.2.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *5.2.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *5.2.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *5.2.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 5.3 | SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2014** và đã nhập học nhưng **KHÔNG CÒN THEO HỌC** tại trường đến thời điểm 31/12/2018 |  |
| *5.3.1* | *Nam* |  |
| *5.3.2* | *Nữ* |  |
| *5.3.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *5.3.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *5.3.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *5.3.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *5.3.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *5.3.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *5.3.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *5.3.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *5.3.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *5.3.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *5.3.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 5.4 | Số SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2014** và đã nhập học nhưng không còn theo học tại trường đến thời điểm 31/12/2018 **PHÂN THEO CÁC NHÓM LÝ DO** |  |
| *5.4.1* | *Lý do* ***chuyển trường*** |  |
| *5.4.2* | *Lý do* ***điều kiện kinh tế*** |  |
| *5.4.3* | *Lý do* ***sức khỏe*** |  |
| *5.4.4* | *Lý do* ***kỷ luật*** |  |
| *5.4.5* | *Lý do* ***khác*** *(hoặc không rõ lý do)* |  |
| 5.5 | Số SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2014** và đã nhập học là **NGƯỜI KHUYẾT TẬT** |  |
| *5.5.1* | *Nam* |  |
| *5.5.2* | *Nữ* |  |
| *5.5.3* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *5.5.4* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *5.5.5* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *5.5.6* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 5.6 | Tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm **2014** |  |
| 5.7 | Tổng số SV gọi trúng tuyển năm **2014** |  |
| *5.7.1* | *Diện xét tuyển theo kết quả học bạ* |  |
| *5.7.2* | *Diện xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT* |  |
| *5.7.3* | *Diện xét tuyển theo kết quả kỳ thi riêng của trường* |  |
| *5.7.4* | *Diện khác (ghi rõ)* |  |

**6. KHÓA SV TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC NĂM 2013**

| **MỤC** | **DANH MỤC** | **Số SV** |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Tổng số SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2013** **ĐÃ NHẬP HỌC** |  |
| *6.1.1* | *Nam* |  |
| *6.1.2* | *Nữ* |  |
| *6.1.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *6.1.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *6.1.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *6.1.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *6.1.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *6.1.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *6.1.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *6.1.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *6.1.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *6.1.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *6.1.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 6.2 | Số SV hệ chính quy (trúng tuyển năm **2013** và đã nhập học) **CÒN ĐANG THEO HỌC** tại trường đến thời điểm 31/12/2018 |  |
| *6.2.1* | *Nam* |  |
| *6.2.2* | *Nữ* |  |
| *6.2.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *6.2.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *6.2.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *6.2.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *6.2.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *6.2.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *6.2.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *6.2.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *6.2.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *6.2.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *6.2.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 6.3 | SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2013** và đã nhập học nhưng **KHÔNG CÒN THEO HỌC** tại trường đến thời điểm 31/12/2018 |  |
| *6.3.1* | *Nam* |  |
| *Trong đó số đã tốt nghiệp là* |  |
| *6.3.2* | *Nữ* |  |
| *Trong đó số đã tốt nghiệp là* |  |
| *6.3.3* | *Thuộc đối tượng 1 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *Trong đó số đã tốt nghiệp là* |  |
| *6.3.4* | *Thuộc đối tượng 2 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *Trong đó số đã tốt nghiệp là* |  |
| *6.3.5* | *Thuộc đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *Trong đó số đã tốt nghiệp là* |  |
| *6.3.6* | *Thuộc đối tượng 4 (nhóm ưu tiên 1)* |  |
| *Trong đó số đã tốt nghiệp là* |  |
| *6.3.7* | *Thuộc đối tượng 5 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *Trong đó số đã tốt nghiệp là* |  |
| *6.3.8* | *Thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *Trong đó số đã tốt nghiệp là* |  |
| *6.3.9* | *Thuộc đối tượng 7 (nhóm ưu tiên 2)* |  |
| *Trong đó số đã tốt nghiệp là* |  |
| *6.3.10* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *Trong đó số đã tốt nghiệp là* |  |
| *6.3.11* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *Trong đó số đã tốt nghiệp là* |  |
| *6.3.12* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *Trong đó số đã tốt nghiệp là* |  |
| *6.3.13* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| *Trong đó số đã tốt nghiệp là* |  |
| 6.4 | Số SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2013** và đã nhập học nhưng không còn theo học tại trường đến thời điểm 31/12/2018 **PHÂN THEO CÁC NHÓM LÝ DO** |  |
| *6.4.1* | *Lý do* ***chuyển trường*** |  |
| *6.4.2* | *Lý do* ***điều kiện kinh tế*** |  |
| *6.4.3* | *Lý do* ***sức khỏe*** |  |
| *6.4.4* | *Lý do* ***kỷ luật*** |  |
| *6.4.5* | *Lý do* ***khác*** *(hoặc không rõ lý do)* |  |
| 6.5 | Số SV hệ chính quy trúng tuyển năm **2013** và đã nhập học là **NGƯỜI KHUYẾT TẬT** |  |
| *6.5.1* | *Nam* |  |
| *6.5.2* | *Nữ* |  |
| *6.5.3* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *6.5.4* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *6.5.5* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *6.5.6* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| 6.6 | Tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm **2013** |  |
| 6.7 | Tổng số SV gọi trúng tuyển năm **2013** |  |
| *6.7.1* | *Diện xét tuyển theo kết quả học bạ* |  |
| *6.7.2* | *Diện xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT* |  |
| *6.7.3* | *Diện xét tuyển theo kết quả kỳ thi riêng của trường* |  |
| *6.7.4* | *Diện khác* |  |

**7. SỐ LIỆU VỀ SV TỐT NGHIỆP**

| **MỤC** | **DANH MỤC** | **Số người** |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Tổng số SV hệ chính quy tốt nghiệp trong năm **2018** |  |
| *7.1.1* | *Nam* |  |
| *7.1.2* | *Nữ* |  |
| *7.1.3* | *Thuộc khối ngành Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên* |  |
| *7.1.4* | *Thuộc khối ngành Nghệ thuật* |  |
| *7.1.5* | *Thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý, Pháp luật* |  |
| *7.1.6* | *Thuộc khối ngành Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên* |  |
| *7.1.7* | *Thuộc khối ngành Toán và thống kê, Máy tính và CNTT, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và Chế biến, Kiến trúc và Xây dựng, Nông Lâm và Thủy sản, Thú y* |  |
| *7.1.8* | *Thuộc khối ngành Sức khỏe* |  |
| *7.1.9* | *Thuộc khối ngành Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn-Du lịch-Thể thao-Dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng* |  |
| *7.1.10* | *Tốt nghiệp* ***đúng hạn*** *hoặc* ***sớm*** |  |
| *7.1.11* | *Tốt nghiệp* ***trễ hạn*** |  |
| 7.2 | Số SV hệ chính quy tốt nghiệp trong năm **2018** **ĐÚNG HẠN** |  |
| *7.2.1* | *Nam* |  |
| *7.2.2* | *Nữ* |  |
| *7.2.3* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *7.2.4* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *7.2.5* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *7.2.6* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| *7.2.7* | *SVTN là người khuyết tật* |  |
| 7.3 | Số SV hệ chính quy tốt nghiệp trong năm **2018** **TRỄ HẠN** |  |
| *7.3.1* | *Nam* |  |
| *7.3.2* | *Nữ* |  |
| *7.3.3* | *Thuộc khu vực 1* |  |
| *7.3.4* | *Thuộc khu vực 2-NT* |  |
| *7.3.5* | *Thuộc khu vực 2* |  |
| *7.3.6* | *Thuộc khu vực 3* |  |
| *7.3.7* | *SVTN là người khuyết tật* |  |

**8. DANH SÁCH TOP 100 SV TỐT NGHIỆP NĂM 2018 DỰA TRÊN ĐIỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY (GPA) TOÀN KHÓA HỌC**

*Lưu ý:*

* *Không thống kê những trường hợp SV tốt nghiệp chậm tiến độ*
* *Nếu có tình trạng nhiều SV có điểm GPA bằng nhau dẫn đến danh sách vượt số 100 thì cứ thống kê luôn những trường hợp này*

| **STT** | **HỌ VÀ TÊN** | **Nam** | **Nữ** | **KV1** | **KV2-NT** | **KV2** | **KV3** | **SV khuyết tật** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Người cung cấp thông tin  *(ký tên, ghi rõ họ tên)* | Xác nhận của Hiệu trưởng  *(ký tên, đóng dấu)* |