BỘ CÔNG TH­­ƯƠNG **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **TRƯ­­ỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH Độc lập - Tự do -Hạnh phúc**

 Số: 112/BC-ĐHCNQN *Quảng Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2017*

**BÁO CÁO ĐỀ XUẤT DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH MỞ NGÀNH SANG DANH MỤC ĐÀO TẠO MỚI BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ 24/2017/TT/BGDĐT VÀ THÔNG TƯ 25/2017/TT/BGDĐT NGÀY 10/10/2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

*Lưu ý viết tắt:* **TS** trình độ tiến sĩ; **ThS** trình độ thạc sĩ; **ĐH** trình độ đại học

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Trình độ đào tạo** | **Ngành đào tạo hiện tại của trường** | **Đề xuất ngành đào tạo theo****danh mục mới** |
| **Mã ngành** | **Tên ngành** |  **Số, ngày QĐ mở ngành** | **Mã ngành** | **Tên ngành** |
| 1 | ThS | 60520603 | Khai thác mỏ | 3065/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/08/2016 |  8520603 | Khai thác mỏ |
| 2 | ThS | 60520202 | Kỹ thuật điện | 3065/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/08/2016 |  8520201 | Kỹ thuật điện |
| 3 | ĐH | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 218/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2016 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
| 4 | ĐH | 52340201 | Tài chính - Ngân hàng | 535/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/02/2016 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng |
| 5 | ĐH | 52520501 | Kỹ thuật địa chất | 722/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/03/2014 |  7520501 | Kỹ thuật địa chất |
| 6 | ĐH | 52480201 | Công nghệ thông tin | 1484/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/04/2013 |  7480201 | Công nghệ thông tin |
| 7 | ĐH | 52510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 979/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/03/2013 |  7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
| 8 | ĐH | 52520503 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 2374/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/06/2012 |  7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ |
| 9 | ĐH | 52510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 2374/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/06/2012 |  7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
| 10 | ĐH | 52340301 | Kế toán | 5852/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/12/2010 |  7340301 | Kế toán |
| 11 | ĐH | 52510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 5852/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/12/2010 |  7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
| 12 | ĐH | 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 5852/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/12/2010 |  7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
| 13 | ĐH | 52520601 | Kỹ thuật mỏ | 5852/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/12/2010 |  7520601 | Kỹ thuật mỏ |
| 14 | ĐH | 52520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 5852/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/12/2010 |  7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng |

**Tổng cộng**: 14 ngành, trong đó ThS 02 ngành, ĐH 12 ngành

|  |  |
| --- | --- |
| **Người lập biểu** **Nguyễn Văn Thản** **Chức danh: Phó trưởng Phòng Đào tạo****Điện thoại liên hệ: 0912.622812****Địa chỉ Email: thanhthanhaiduong@gmail.com** | **HIỆU TRƯỞNG****TS. Hoàng Hùng Thắng** |