**XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG MẪU**

1. **Danh sách các trường tại Huế**
2. **Số lượng mẫu tại các trường:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC | TRƯỜNG CAO ĐẲNG | TRƯỜNG TRUNG CẤP |
|  |  |  |
| Ngoại Ngữ | **Du Lịch** | Trung Cấp Nghề |
| **Kinh Tế** | Công Nghiệp | **Trung Cấp Âu Lạc** |
| **Khoa Học** | Sư Phạm |  |
| Sư Phạm | Văn Hóa Nghệ Thuật |  |
| **Y dược** |  |  |
| Nghệ Thuật |  |  |
| Nông Lâm |  |  |
| Khoa Giáo Dục Thể Chất |  |  |
| **Khoa Du lịch – Đại học Huế** |  |  |
| **Phú Xuân** |  |  |

1. **Trường ĐH Khoa Học**: 560 x 4 = 2.240 x 20% = 448 mẫu

|  |
| --- |
|  |
| * Tin học: 250 |
| * Điện tử - Viễn thông: 100 |
| * Toán tin ứng dụng: 110 |
| * Công nghệ sinh học: 100 |
| 1. **Trường đại học Kinh Tế:**   Các khối ngành của trường đại học Kinh Tế: 1900 x 4 = 7.600 x 20% = 1520 mẫu   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ngành đào tạo** | **Mã ngành** | **Chỉ tiêu** | | ***Các ngành đào tạo đại học:*** |  | **1.900** | | **Kinh tế**. *Các chuyên ngành:*  *- Kinh tế và Quản lý tài nguyên môi trường*  *- Kế hoạch – Đầu tư*  *- Kinh tế chính trị* | 52310101 | 280 | | **Kinh tế nông nghiệp** | 52620115 | 150 | | **Kinh doanh nông nghiệp** | 52620114 | 50 | | **Quản trị kinh doanh** | 52340101 | 280 | | **Kinh doanh thương mại.** *Có các chuyên ngành:*  *- Kinh doanh thương mại*  *- Thương mại điện tử* | 52340121 | 170 | | **Marketing** | 52340115 | 80 | | **Quản trị nhân lực** | 52340404 | 70 | | **Tài chính - Ngân hàng.** |  | **150** | | **Kế toán** | 52340301 | 170 | | **Kiểm toán** | 52340302 | 160 | | **Hệ thống thông tin quản lý**. | 52340405 | 150 | | ***Các chương trình liên kết đào tạo*** | | | | | **Tài chính – Ngân hàng** *(liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hòa Pháp)* | L340201 | 50 | | **Kinh tế Nôn nghiệp – Tài chính** | D903124 | 60 | | **Quản trị kinh doanh** | L340101 | 60 | | ***Các ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy:*** | | | | | **Quản trị kinh doanh** | 52340101LT | 10 | | **Kế toán** | 52340301LT | 10 | |

1. **Khoa Du Lịch – Đại Học Huế**: 600 x 4 = 2.400 x 20% = 480 mẫu

* Kinh tế: 50
* Quản trị Kinh Doanh: 200
* Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 350

1. **Trường ĐH Y dược** : 1500 x 4 = 6000x20% = 1200 mẫu

* Y đa khoa550
* Răng - Hàm - Mặt: 100
* Y học dự phòng180
* Y học cổ truyền80
* Dược học180
* Điều dưỡng150
* Kỹ thuật hình ảnh y học60
* Xét nghiệm y học100
* Y tế công cộng100

1. **TRường Đại Học Phú Xuân Huế**: 1110 x 20% = 220

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **Các ngành đào tạo đại học:** |  | |  | 1. Công nghệ thông tin | 40 | |  | 2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20 | |  | 3. Kế toán | 70 | |  | 4. Tài chính-Ngân hàng | 30 | |  | 5. Quản trị kinh doanh | 40 | |  | 7. Lịch sử | 20 | |  | **Các ngành đào tạo cao đẳng:** |  | |  | 1. Công nghệ thông tin | 15 | |  | 2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | |  | Kế toán | 35 | |  | 4. Tài chính-Ngân | 20 | |  | 5. Quản trị kinh doanh | 30 | |
|  |
|  |