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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên cơ sở đào tạo 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 nhận/Công nhân | |
| Ngày cấp | Giá trị đến |
| 1 | Trường Đại học Thương mại | 1/2023 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành | Số 07/NQ-HĐKĐCL ngày 13/02/2023 | Công nhận đạt chất lượng giáo dục | 28/2/2023 | 28/2/2028 |
| 2 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Marketing | 1/2020 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 88% | Số 34/NQ-HĐKĐCL ngày 19/02/2020 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 25/3/2020 | 25/3/2025 |
| 3 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Kế toán | 1/2020 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 90% | Số 35/NQ-HĐKĐCL ngày 19/02/2020 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 25/3/2020 | 25/3/2025 |
| 4 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Kế toán chất lượng cao | 1/2020 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 90% | Số 36/NQ-HĐKĐCL ngày 19/02/2020 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 25/3/2020 | 25/3/2025 |
| 5 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Tài chính – Ngân hàng | 1/2020 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 88% | Số 37/NQ-HĐKĐCL ngày 19/02/2020 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 25/3/2020 | 25/3/2025 |
| 6 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao | 1/2020 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 90% | Số 38/NQ-HĐKĐCL ngày 19/02/2020 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 25/3/2020 | 25/3/2025 |
| 7 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Kinh tế | 12/2021 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 88% | Số 25/NQ-HĐKĐCL ngày 24/02/2022 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 30/3/2022 | 30/3/2027 |
| 8 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Luật kinh tế | 12/2021 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 88% | Số 26/NQ-HĐKĐCL ngày 24/02/2022 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 30/3/2022 | 30/3/2027 |
| 9 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Thương mại điện tử | 12/2021 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 88% | Số 28/NQ-HĐKĐCL ngày 24/02/2022 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 30/3/2022 | 30/3/2027 |
| 10 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin quản lý | 12/2021 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 88% | Số 24/NQ-HĐKĐCL ngày 24/02/2022 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 30/3/2022 | 30/3/2027 |
| 11 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Quản trị nhân lực | 12/2021 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 88% | Số 27/NQ-HĐKĐCL ngày 24/02/2022 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 30/3/2022 | 30/3/2027 |
| 12 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh | 12/2022 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 96% | Số 75/NQ-HĐKĐCL ngày 25/07/2022 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 25/8/2022 | 25/8/2027 |
| 13 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Quản trị khách sạn | 12/2022 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 96% | Số 76/NQ-HĐKĐCL ngày 25/07/2022 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 25/8/2022 | 25/8/2027 |
| 14 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 12/2022 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 96% | Số 77/NQ-HĐKĐCL ngày 25/07/2022 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 25/8/2022 | 25/8/2027 |
| 15 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Kinh doanh quốc tế | 12/2022 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 96% | Số 78/NQ-HĐKĐCL ngày 25/07/2022 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 25/8/2022 | 25/8/2027 |
| 16 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Kinh tế quốc tế | 12/2022 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 96% | Số 79/NQ-HĐKĐCL ngày 25/07/2022 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 25/8/2022 | 25/8/2027 |
| 17 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh | 12/2022 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 96% | Số 80/NQ-HĐKĐCL ngày 25/07/2022 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 25/8/2022 | 25/8/2027 |
| 18 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Kiểm toán | 1/2024 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 98% | Số 40/NQ-HĐKĐCL ngày 04/03/2024 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 08/04/2024 | 08/04/2029 |
| 19 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 1/2024 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 94% | Số 41/NQ-HĐKĐCL ngày 04/03/2024 | Công nhận đạt chất lượng CTĐT | 08/04/2024 | 08/04/2029 |
| 20 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Marketing | 8/2024 | Được đánh giá và phù hợp với bộ tiêu chuẩn của AUN-QA Ver 4.0 |  |  | Đang thực hiện và sẽ kết thúc trong năm học | |
| 21 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Kế toán | 8/2024 | Được đánh giá và phù hợp với bộ tiêu chuẩn của AUN-QA Ver 4.0 |  |  | Đang thực hiện và sẽ kết thúc trong năm học | |
| 22 | Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Kế toán chất lượng cao | 8/2024 | Được đánh giá và phù hợp với bộ tiêu chuẩn của AUN-QA Ver 4.0 |  |  | Đang thực hiện và sẽ kết thúc trong năm học | |