**PHỤ LỤC**

**VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO**

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội.

Địa điểm đào tạo: 131 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên công trình** | **Số lượng** | **Tổng diện tích**  **(m)** | **Ghi chú** |
| **I** | **Phòng làm việc, khu hành chính và khu hiệu bộ** | 34 | 2,392 |  |
| **II** | **Các công trình xây dựng phục vụ hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí và các công trình ytế, dịch vụ để phụ vụ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên.** |  |  |  |
| 1 | Phòng hội trường | 2 | 850 |  |
| 2 | Phòng thư viện  Thư viện số có hơn 120.000 đầu sách và tài liệu tham khảo | 1 | 120 |  |
| 3 | Ký túc xá | 0 | 0 |  |
| 4 | Sân bóng đá | 1 | 500 |  |
| 5 | Nhà để xe | 2 | 1,100 |  |
| 6 | Nhà ăn | 1 | 120 |  |
| 7 | Trạm y tế | 1 | 60 |  |
| **III** | **Phòng học; phòng thí nghiệm; phòng, xưởng thực hành, thực tập; cơ sở sản xuất thử nghiệm** |  |  |  |
| 1 | Phòng học lý thuyết | 31 | 4,624 |  |
| 2 | Phòng, xưởng thực hành, thực tập | 73 | 11,929 |  |
|  | **TỔNG** |  | 21,695 |  |

**HIỆU TRƯỞNG**

**Phạm Thị Hường**