**PHỤ LỤC 1**

**DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT**

*(Kèm theo Công văn số 98/CĐTM-KH ngày 24 tháng 3 năm 2021*

*của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại )*

**A. CÁC KHU VỰC CHỨC NĂNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà Hiệu bộ | 36 phòng làm việc |
| 2 | Thư viện |  |
|  | + Diện tích | 1.000m­­­­­2 |
|  | + Tổng số đầu sách, giáo trình | 10.000 cuốn |
| 3 | Bộ phận y tế | 60m2 |
| 4 | Hội trường | 494m­­2 |
| 5 | Ký túc xá | 3.000m2 |
| 6 | Khu vui chơi, TDTT | 2.500m2 |
| 7 | Nhà để xe | Nhà để xe GV và HSSV |

**B. KHU VỰC PHÒNG HỌC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Phòng học lý thuyết** | **65 phòng** | **3.900m2** |
| **2** | **Phòng thực hành, thí nghiệm** | **20 phòng** | **1.000m2** |
|  | - Nhóm ngành Khách sạn - Du lịch | 07 phòng |  |
|  | *+ Phòng thực hành Bếp* |  |  |
|  | *+ Phòng thực hành Lễ tân* |  |  |
|  | *+ Phòng thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn* |  |  |
|  | *+ Phòng thực hành Bar* |  |  |
|  | - Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Kế toán, Tài chính, Quản trị, Marketing | 04 phòng |  |
|  | *+ Phòng thực hành Tin học* |  |  |
|  | *+ Phòng thực hành Internet (mạng máy tính)* |  |  |
|  | *+ Phòng thực hành Ngoại ngữ - Tin học*  | 01 phòng |  |
|  | - Trung tâm Ngoại ngữ | 03 phòng |  |
|  | - Phòng thực hành Spa  | 01 phòng |  |
|  | - Nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ  | 04 phòng |  |
|  | *+ Phòng thực hành Hóa nghiệm xăng dầu* |  |  |
|  | *+ Phòng thực hành Xăng dầu* |  |  |