|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC**PHÒNG KHTC VÀ CSVC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Huế, ngày tháng 04 năm 2025* |

**BÁO CÁO SỐ LIỆU**

**Về tài chính và cơ sở vật chất**

**1. Các chỉ số đánh giá về tài chính15**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ số đánh giá** | **2024** | **2023** |
| 1 | Biên độ hoạt động trung bình 3 năm |  |  |
| 2 | Chỉ số tăng trưởng bền vững |  |  |

**2. Học phí năm học 2024-2025** *(Đơn vị tính: triệu đồng)*

| **TT** | **Nội dung** | **Học phí****01 SV/năm** | **Dự kiến học phí/1SV của một khóa học** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2024-2025** |  |  |
| *1* | *Tiến sỹ* | *KH Tự nhiên* |  |  |
| *KH Xã hội* |  |  |
| *2* | *Thạc sỹ* | *KH Tự nhiên* |  |  |
| *KH Xã hội* |  |  |
| *3* | *Đại học* | *KH Tự nhiên* |  |  |
| *KH Xã hội* |  |  |
| *4* | *Phổ thông trung học* |  |  |
| **II** | **Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2024-2025** |  |  |
| *1* | *Tiến sỹ* |  |  |
| *2* | *Thạc sỹ* |  |  |
| *3* | *Đại học:* | *KH Tự nhiên* |  |  |
| *KH Xã hội* |  |  |
| *4* | *Dự bị Đại học, cử tuyển* |  |  |
| *5* | *Trung học phổ thông* |  |  |
| **III** | **Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2024-2025** |  |  |
| *1* | *Đại học:* | *KH Tự nhiên* |  |  |
| *KH Xã hội* |  |  |

**3. Kết quả thu chi hoạt động16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ số thống kê** | **2024** | **2023** |
| **A** | **TỔNG THU HOẠT ĐỘNG** |  |  |
| **I** | **Hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư** |  |  |
| **II** | **Thu giáo dục và đào tạo** |  |  |
| 1 | Học phí, lệ phí từ người học |  |  |
| 2 | Hợp đồng, tài trợ từ NSNN |  |  |
| 3 | Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài |  |  |
| 4 | Thu khác |  |  |
| **III** | **Thu khoa học và công nghệ** |  |  |
| 1 | Hợp đồng, tài trợ từ NSNN |  |  |
| 2 | Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài |  |  |
| 3 | Thu khác |  |  |
| **IV** | **Thu khác (thu nhập ròng)** |  |  |
| **B** | **TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG** |  |  |
| **I** | **Chi lương, thu nhập** |  |  |
| 1 | Chi lương, thu nhập của giảng viên |  |  |
| 2 | Chi lương, thu nhập cho cán bộ khác |  |  |
| **II** | **Chi cơ sở vật chất và dịch vụ** |  |  |
| 1 | Chi cho đào tạo |  |  |
| 2 | Chi cho nghiên cứu |  |  |
| 3 | Chi cho phát triển đội ngũ |  |  |
| 4 | Chi phí chung và chi khác |  |  |
| **III** | **Chi hỗ trợ người học** |  |  |
| 1 | Chi học bổng và hỗ trợ học tập |  |  |
| 2 | Chi hoạt động nghiên cứu |  |  |
| 3 | Chi hoạt động khác |  |  |
| **IV** | **Chi khác** |  |  |
| **C** | **CHÊNH LỆCH THU CHI** |  |  |

**II. Thống kê về cơ sở vật chất**

**1. Các chỉ số đánh giá về cơ sở vật chất9**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ số đánh giá** | **2024** | **2023** |
| 1 | Diện tích đất/người học (m2) |  |  |
| 2 | Diện tích sàn/người học (m2) |  |  |
| 3 | Tỷ lệ giảng viên có chỗ làm việc riêng biệt |  |  |
| 4 | Tốc độ Internet/1.000 người học (Mbps) |  |  |

**2. Diện tích đất và diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Địa điểm** | **Địa chỉ** | **Diện tích đất (m2)** | **Diện tích sàn (m2)** |
| 1 | Trụ sở chính |  |  |  |
| 2 | Cơ sở... |  |  |  |
| 3 | Phân hiệu... |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |

**3. Các hạng mục cơ sở vật chất được đầu tư mới trong năm 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục đầu tư** | **Địa điểm11** | **Kinh phí (triệu đồng)** |
| 1 | Xây mới tòa nhà... |  |  |
| 2 | Nâng cấp tòa nhà... |  |  |
| 3 | Đầu tư mới phòng thí nghiệm... |  |  |
| 4 | Nâng cấp phòng thí nghiệm... |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |

**4. Thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, phòng làm việc, thư viện, trung tâm học liệu**

| **TT** | **Tên** | **Số lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Số máy chiếu cố định** | **Số tivi cố định** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | Phòng thí nghiệm |  |  |  |  |
| **2** | Phòng thực hành |  |  |  |  |
| **3** | Phòng máy tính |  |  |  |  |
| **4** | Xưởng thực tập |  |  |  |  |
| **5** | Nhà tập đa năng |  |  |  |  |
| **6** | Hội trường, phòng hội thảo |  |  |  |  |
| **7** | **Phòng học** |  |  |  |  |
| 7.1 | Phòng học đa phương tiện |  |  |  |  |
| 7.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ |  |  |  |  |
| 7.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ |  |  |  |  |
| 7.4 | Phòng học dưới 50 chỗ |  |  |  |  |
| **8** | **Thư viện** |  |  |  |  |
| **9** | **Trung tâm học liệu** |  |  |  |  |
| **10** | **Các phòng chức năng khác** |  |  |  |  |
| 10.1 | Văn phòng khoa  |  |  |  |  |
| 10.2 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu |  |  |  |  |
| 10.3 | Phòng làm việc của các phòng chức năng |  |  |  |  |
| 10.4 | Phòng truyền thống |  |  |  |  |
| 10.5 | Nhà ở chuyên gia và giảng viên thỉnh giảng |  |  |  |  |
| 10.6 | Câu lạc bộ Văn-Thể-Mỹ |  |  |  |  |
| 10.7 | Sân bóng đá |  |  |  |  |
| 10.8 | Sân bóng chuyền |  |  |  |  |
| ... | ............................. |  |  |  |  |

**5. Thống kê số máy tính tại các khoa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khoa** | **Số máy tính dùng cho hệ thống văn phòng** | **Số máy tính dùng cho người học học tập** |
| 1 | Khoa ..... |  |  |
| ... | ................... |  |  |

**6. Thống kê về hệ thống mạng không dây**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | Tỷ lệ phủ wifi tính trên diện tích | **Tỷ lệ (%)** |
| 1 | Khu hành chính |  |
| 2 | Giảng đường |  |
| 3 | Thư viện |  |

**7. Thống kê về số máy chiếu di động phục vụ giảng dạy, học tập**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Máy chiếu di động** | **Số lượng** |
| 1 | Tại các phòng đợi giáo viên |  |
| 2 | Tại các Khoa |  |
|  | **Tổng cộng** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TRƯỞNG PHÒNG***(Ký và ghi rõ họ tên)* |