BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TPHCM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 451/BC – ĐHGTVT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO**

**TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP**

**HÌNH THỨC VLVH NĂM 2019**

*Kính gửi****: Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo***

***Tên đơn vị: Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh***

*Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh*

*ĐT: 028.38.980.429 - Fax: 028.35.120.567*

Thực hiện các yêu cầu trong công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28/09/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/03/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, tỷ lệ việc làm của học viên sau tốt nghiệp, Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh xin báo cáo như sau:

1. **Kết quả khảo sát việc làm của học viên sau khi tốt nghiệp.**

Việc công khai thông tin việc làm của học viên tốt nghiệp các ngành nghề, các chương trình đào tạo là căn cứ quan trọng giúp nhà trường nghiên cứu, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo liên kết với địa phương cũng như tại cơ sở chính của trường tại Thành phố Hồ Chí Minh, đổi mới phương pháp, mục tiêu đào tạo, cung cấp thêm những kỹ năng mà học viên còn thiếu để cải thiện cơ hội việc làm của học viên.

1. **Đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của học viên sau khi tốt nghiệp.**

Căn cứ vào kết quả khảo sát cũng như quá trình thực hiện khảo sát. Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đánh giá như sau:

Trong năm 2016, 2017 và 2018 tỷ lệ học viên tốt nghiệp các ngành có việc làm rất cao, 100% học viên tốt nghiệp đều có việc làm, vì học viên đã có việc làm trước khi đi học, học viên đi học để nâng cao trình độ như lớp Liên thông, như lớp VB2, còn các học viên các lớp đại học cơ bản học viên cũng đều có việc làm, trong đó một số ít học viên, học để chuyển đổi ngành nghề mới hoặc đang làm việc nhưng không đúng ngành đã học.

Việc điều tra, công bố tỷ lệ học viên tốt nghiệp có việc làm đã được thực hiện tại trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua. Là một trong những tiêu chí kiểm định chất lượng quan trọng. Kết quả điều tra, khảo sát trên được báo cáo công khai với mức độ tin cậy, khách quan trung thực, khẳng định được uy tín của Nhà trường.

Để đạt được những kết quả trên, trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực thực hiện các nội dung liên quan đến thẩm định chương trình đào tạo. Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo bậc đại học; và các Khoa, Bộ môn, phòng và các đơn vị liên quan có nhiệm vụ nỗ lực triển khai thực hiện, rà soát, điều chỉnh và xây dựng các chương trình đào tạo để đảm bảo đạt chuẩn đầu ra cho học viên tốt nghiệp.

1. **Phương pháp triển khai thực hiện khảo sát:**

Nhà trường giao cho phòng Đào tạo Vừa làm vừa học chịu trách nhiệm triển khai việc khảo sát tình hình việc làm của học viên đã tốt nghiệp cũng như ý kiến của học viên sắp tốt nghiệp. Triển khai bằng việc điều tra, kết hợp nhiều phương thức:

* Kiểm tra hồ sơ đầu vào của học viên
* Lấy thông tin của học viên trước khi tốt nghiệp
* Khảo sát qua điện thoại sau khi tốt nghiệp
* Khảo sát trực tiếp tại một số cơ quan có học viên đi học

Việc thu thập thông tin và công bố kết quả về tình hình việc làm của học viện sau khi tốt nghiệp của trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh là một tiêu chí khẳng định chất lượng đào tạo của Nhà trường. Đồng thời đây cũng là tiêu chí để khẳng định thương hiệu, tạo sự cạnh tranh trong đào tạo và không ngừng nổ lực nâng cao tỷ lệ học viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trân trọng./.

**Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG**

* Như k/gửi;PHÓ HIỆU TRƯỞNG ( Phó hiệu trưởng đã ký)
* Lưu: VT, VLVH (đã ký)

**PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng**

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TPHCM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**PHỤ LỤC**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM**

**CỦA HỌC VIÊN HÌNH THỨC VLVH**

*(Kèm theo báo cáo số: 451/BC-ĐHGTVT ngày 27tháng 04 năm 2019)*

Tên người lập báo cáo: Nguyễn Đức Hiếu Điện thoại liên hệ: 090.36.39.315

Email: [duchieugtvt63@gmail.com](mailto:duchieugtvt63@gmail.com)

Năm tốt nghiệp: 2016,2017 và năm 2018

Trình độ đào tạo: Trình độ đại học - Hình thức: Vừa làm vừa học.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Ngành đào tạo** | **Tổng số HVTN** | **Chia theo giới tính** | | **Tình trạng việc làm** | | | |  | **Khu vực làm việc** | | | |
| **Nam** | **Nữ** | **Số lượng HVTN có việc làm** | **Số lượng HVTN chưa có việc làm đang học** | **Số lượng HVTN chưa có việc làm** | **Không liên hệ được** | **Tỷ lệ HVTN có việc làm** | **Khu vực nhà nước** | **Khu vực tư nhân** | **Liên doanh nước ngoài** | **Tự tạo việc làm** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* |
| 01 | Kỹ thuật công trình xây dựng/D580201 | 171 | 160 | 11 | 171 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125 | 40 | 0 | 0 |
| 02 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/D580205 | 78 | 75 | 03 | 78 | 0 | 0 | 0 | 100 | 59 | 10 | 0 | 09 |
| 03 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông\_LT | 27 | 27 | 00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 07 | 20 | 0 | 0 |
| 04 | Kinh tế vận tải/D840104 | 71 | 55 | 16 | 71 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 08 | 0 | 03 |
| 05 | Kinh tế xây dựng/D580301 | 61 | 43 | 18 | 61 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48 | 11 | 0 | 02 |
| 06 | Khoa học hàng hải/D840106-102 | 22 | 22 | 00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kỹ thuật điện, điện tử/D520201 | 32 | 30 | 02 | 32 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Công nghệ thông tin/D480201 | 23 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| **Tổng cộng** | | **485** | **424** | **61** | **485** |  |  |  | **100** | **331** | **86** | **50** | **18** |  |

*Tỷ lệ học viên tốt nghiệp các ngành có việc làm năm 2016*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | Ngành đào tạo | **Tổng số HVTN** | **Chia theo giới tính** | | **Tình trạng việc làm** | | | |  | **Khu vực làm việc** | | | |
| **Nam** | **Nữ** | **Số lượng HVTN có việc làm** | **Số lượng HVTN chưa có việc làm đang học nâng cao** | **Số lượng HVTN chưa có việc làm** | **Không liên hệ được** | **Tỷ lệ HVTN có việc làm** | **Khu vực nhà nước** | **Khu vực tư nhân** | **Liên doanh nước ngoài** | **Tự tạo việc làm** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* |
| 01 | Kỹ thuật công trình xây dựng/D580201 | 84 | 77 | 07 | 84 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 20 | 0 | 04 |
| 02 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/D580205 | 41 | 41 | 00 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 10 | 0 | 06 |
| 03 | Kinh tế vận tải/D840104 | 36 | 24 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kinh tế vận tải-B2 | 15 | 12 | 03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Kinh tế xây dựng/D580301 | 42 | 35 | 07 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 0 | 02 |
| 06 | Kinh tế xây dựng-B2 | 28 | 23 | 05 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 04 | 0 | 04 |
| 07 | Khoa học hàng hải/D840106-102 | 25 | 25 | 00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 02 | 0 | 0 |
| **Tổng cộng** | | **271** | **237** | **34** | **271** |  |  |  | **100** | **181** | **46** | **28** | **16** |

*Tỷ lệ học viên tốt nghiệp các ngành có việc làm năm 2017*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Ngành đào tạo** | **Tổng số HVTN** | **Chia theo giới tính** | | **Tình trạng việc làm** | | | |  | **Khu vực làm việc** | | | |
| **Nam** | **Nữ** | **Số lượng HVTN có việc làm** | **Số lượng HVTN chưa có việc làm đang học nâng cao** | **Số lượng HVTN chưa có việc làm** | **Không liên hệ được** | **Tỷ lệ HVTN có việc làm** | **Khu vực nhà nước** | **Khu vực tư nhân** | **Liên doanh nước ngoài** | **Tự tạo việc làm** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* |
| 01 | Kỹ thuật công trình xây dựng/7580201 | 126 | 115 | 11 | 126 | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 | 12 | 0 | 04 |
| 02 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/7580205.111 | 108 | 104 | 04 | 108 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 03 | 02 | 04 |
| 03 | Kinh tế xây dựng/7580301 | 14 | 11 | 03 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kinh tế xây dựng/Quản lý dự án xây dựng-B2 | 10 | 07 | 03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 08 | 01 | 0 | 01 |
| 05 | Khoa học Hàng Hải/Khai thác máy tàu thủy | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 | 01 | 03 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** | | **274** | **253** | **21** | **274** |  |  |  | **100** | **242** | **17** | **05** | **10** |

*Tỷ lệ học viên tốt nghiệp các ngành có việc làm năm 2018*

**TP.Hồ Chí Minh,ngày 27 tháng 04 năm 2019**

**KT*.* HIỆU TRƯỞNG**

( Phó hiệu trưởng đã ký)

**PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng**