**PHỤ LỤC**

**CHỈ TIÊU ĐỀ XUẤT DANH HIỆU ĐOÀN VIÊN XUẤT SẮC TIÊU BIỂU**

**NĂM HỌC 2022 – 2023**

(Kèm theo Công văn số -36/CV-ĐTN ngày tháng 8 năm 2023 của

Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Kinh tế Quốc dân)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị** | **Số lượng ĐVXS** | **Chỉ tiêu****đề xuất** | **Tăng thêm** | **Tổng đề xuất** |
| 1 | Khoa Bảo hiểm | 263 | 13 |  | 13 |
| 2 | Khoa BĐS và KTTN  | 377 | 19 |  | 19 |
| 3 | Khoa Du lịch khách sạn | 197 | 10 | 5 | 15 |
| 4 | Khoa Đầu tư | 218 | 11 |  | 11 |
| 5 | Khoa Kế hoạch và Phát triển | 180 | 9 |  | 9 |
| 6 | Khoa Kinh tế học  | 101 | 5 |  | 5 |
| 7 | Khoa Kinh tế và Quản lý NNL  | 231 | 12 | 10 | 22 |
| 8 | Khoa Khoa học quản lý | 290 | 15 |  | 15 |
| 9 | Khoa Luật | 155 | 8 | 10 | 18 |
| 10 | Khoa Marketing | 159 | 8 |  | 8 |
| 11 | Khoa Môi trường, BĐKH và ĐT | 163 | 8 |  | 8 |
| 12 | Khoa Ngoại ngữ kinh tế  | 91 | 5 |  | 5 |
| 13 | Khoa Quản trị kinh doanh  | 315 | 16 | 5 | 21 |
| 14 | Viện Quản trị kinh doanh  | 211 | 11 |  | 11 |
| 15 | Khoa Toán kinh tế  | 89 | 4 |  | 4 |
| 16 | Khoa Thống kê | 105 | 5 |  | 5 |
| 17 | Viện CNTT và KTS  | 205 | 10 |  | 10 |
| 18 | Viện Đào tạo quốc tế  | 46 | 2 |  | 2 |
| 19 | Viện Thương mại và KTQT  | 555 | 28 |  | 28 |
| 20 | Viện Kế toán - Kiểm toán | 539 | 27 |  | 27 |
| 21 | Viện Ngân hàng Tài chính | 390 | 20 |  | 20 |
| 22 | Viện Đào tạo TT, CLC và POHE | 782 | 39 | 5 | 44 |