**Biểu mẫu 19**

 ỦY BAN DÂN TỘC

**HỌC VIỆN DÂN TỘC**

**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin cơ sở vật chất của Học viện Dân tộc**

**năm học 2023 - 2024**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Diện tích (m2) | Hình thức sử dụng |
| Sở hữu | Liên kết | Thuê |
| 1 | Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng | 3.500 |  |  | x |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| a | Trụ sở chính | 3.500 |  |  | x |
| 2 | Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học | 3.500 |  |  | x |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| a | Trụ sở chính | 3.500 |  |  | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên | Số lượng | Mục đích sử dụng | Đối tượng sử dụng | Diện tích sàn xây dựng (m2) | Hình thức sử dụng |
| Sở hữu | Liên kết | Thuê |
| 1 | Hội trường | 03 |  | SV | 650 |  |  | x |
| 2 | Phòng học... | 03 |  | SV | 280 |  |  | x |
| 3 | Phòng học đa phương tiện | 01 |  | SV | 70 |  |  | x |
| 4 | Thư viện | 01 |  | SV | 250 |  |  | x |
| 5 | Trung tâm học liệu | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Các phòng chức năng khác | 0 |  |  |  |  |  | 0 |

**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 |
| 1 | Số phòng đọc | 01 |
| 2 | Số chỗ ngồi đọc | 100 |
| 3 | Số máy tính của thư viện | 04 |
| 4 | Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí) | Khoảng 2.450 |
| 5 | Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Tên | Tỷ lệ |
| 1 | Diện tích đất/sinh viên | Theo Điều 3 [Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT](https://lawnet.vn/vb/thong-tu-242015ttbgddt-quy-dinh-chuan-quoc-gia-doi-voi-co-so-giao-duc-dai-hoc-47CC5.html): 3m2/1SV |
| 2 | Diện tích sàn/sinh viên | Theo Khoản 2 Điều 6 Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT: 2,8m2/1SV |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2023***GIÁM ĐỐC****GS.TS Trần Trung** |