**BỘ CÔNG THƯƠNG**

**TRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNG**

**\*\*\*\*o0o\*\*\*\***

**Biểu mẫu 19**

**Công khai thông tin cơ sở vật chất**

**của cơ sở giáo dục đại học**

**A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Diện tích** | **Hình thức sử dụng** | | |
| **Sở hữu** | **Liên kết** | **Thuê** |
|  | Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng trong đó: | 101.000 |  |  |  |
|  | Khu A: Số 16, phố Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội | 56.000 | X |  |  |
|  | Khu B: Khu công nghiệp Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội | 45.000 | X |  |  |

**B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên** | **Mục đích sử dụng** | **Đối tượng sử dụng** | **Diện tích sàn xây dựng**  **(m2)** | **Hình thức sử dụng** | | |
| **Sở hữu** | **Liên kết** | **Thuê** |
| 1 | Phòng thực hành: Cơ khí tổng hợp | Thực hành cơ khí | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 2 | Phòng thực hành: CNC | Thực hành cơ khí | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 3 | Phòng thực hành: Cad/Cam | Thực hành cơ khí | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 4 | Phòng thực hành: Cắt gọt kim loại | Thực hành cơ khí | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 5 | Phòng thực hành máy điện | Thực hành điện | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 6 | Trung tâm gia công phay CNC: Knuth/Đức liên doanh SX tại Trung Quốc | Thực hành cơ khí | Sinh viên và giảng viên | 200 | X |  |  |
| 7 | Phòng Thực hành thực nghiệm Điện, điện tử: | Thực hành điện | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 8 | Phòng thí nghiệm mạch điện và đo điện | Thực hành điện | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 9 | Phòng thí nghiệm truyền động điện | Thực hành điện | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 10 | Phòng thực hành máy PLC 1 | Thực hành điện | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 11 | Phòng thực hành máy PLC 2 | Thực hành điện | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 12 | Phòng thực hành trang bị điện | Thực hành điện | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 13 | Phòng thực hành cung cấp điện | Thực hành điện | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 14 | Phòng thực hành: Xây dựng cơ bản | Thực hành xây dựng | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 15 | Phòng thí nghiệm: Bê tông - thép | Thực hành xây dựng | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 16 | Phòng thí nghiệm địa chất - địa kỹ thuật | Thực hành xây dựng | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 17 | Phòng thí nghiệm: Thiết bị dùng chung | Thực hành xây dựng | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 18 | Phòng thực hành động cơ ô tô | Thực hành ô tô | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 19 | Phòng thực hành ô tô | Thực hành ô tô | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 20 | Phòng thí nghiệm Vi xử lý,Vi điều khiển & PLC | Thực hành điện | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 21 | Phòng thí nghiệm Điện tử cơ bản | Thực hành dùng cho khối KT | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 22 | Phòng thực hành Khai thác phần mềm | Thực hành CNTT | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 23 | Phòng Lập trình ứng dụng | Thực hành CNTT | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 24 | Phòng thực hành đồ họa | Thực hành CNTT | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 25 | Phòng khai thác mạng | Thực hành CNTT | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |
| 26 | Phòng thực hành, thực tế Công nghệ thông tin | Thực hành CNTT và kinh tế | Sinh viên và giảng viên | 100 | X |  |  |

**C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên** | **Số lượng** |
|  | Số phòng đọc | 2 |
|  | Số chỗ ngồi đọc | 400 |
|  | Số máy tính của thư viện | 100 |
|  | Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí) | 73503 |
|  | Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường | 11 |

**D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên** | **Tỷ lệ** |
|  | Diện tích đất /sinh viên: 101.000/30000 | 33,66 |
|  | Diện tích sàn/sinh viên: 45.815,8/3000 | 15,27 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2019* **K/T HIỆU TRƯỞNG**  **P.HIỆU TRƯỞNG**  **Nguyễn Văn Mẽ** |