|  |  |
| --- | --- |
| SỞ LAO ĐỘNG TB&XH ĐẮK LẮK**TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY NGUYÊN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 14 /BC-TCTN | *Đắk Lắk, ngày 22 tháng 03 năm 2023* |

**BÁO CÁO**

**Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp**

**Phần thứ nhất**

**THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG**

**GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP**

**1. Tên cơ sở đăng ký**: Trường Trung cấp Tây Nguyên

**2. Địa chỉ trụ sở chính**: 298 Hà Huy Tập, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: (0262) 8 596 596

Website: www.trungcaptaynguyen.edu.vn, Email: trungcaptaynguyen@gmail.com.

**3. Địa chỉ phân hiệu, địa điểm đào tạo khác:**

- Cơ sở 1: 01A Lê Hồng Phong, Phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

**4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số**: 06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH. Ngày 28/8/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

**5. Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp:**

- Giấy chứng nhận số: 58/GCNĐKBS-SLĐTBXH. Ngày 17/09/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Giấy chứng nhận số: 60/GCNĐKBS-SLĐTBXH. Ngày 30/10/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Giấy chứng nhận số: 80/GCNĐKBS-SLĐTBXH. Ngày 10/01/2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Giấy chứng nhận số: 06a/2017/GCNĐKBS-SLĐTBXH. Ngày 15/07/2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Giấy chứng nhận số: 06b/2017/GCNĐKBS-SLĐTBXH. Ngày 09/12/2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

**Phần thứ hai**

**ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP**

**B. TẠI PHÂN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO: Trung tâm GDNN – GDTX huyện Krông Pắc. Địa chỉ: 01 Lê Hồng Phong, Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk.**

**I. Ngành, nghề:**Tin học ứng dụng.

Trình độ đào tạo: Trung cấp; quy mô tuyển sinh/năm: 50.

**1. Lý do đăng ký bổ sung:** Bổ sung địa điểm đào tạo ngoài địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

**2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo**

**2.1. Cơ sở vật chất.**

- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 02, diện tích: 120 m2 (Phòng lý thuyết 1; Phòng lý thuyết 2)

- Số phòng thực hành: 02

+ Phòng thực hành phần cứng - mạng máy tính : 01, diện tích: 60m2 (P.TH 1)

+ Phòng thực hành phần mềm và lập trình: 01, diện tích: 60 m2 (P.TH 2)

- Sân trường: 01, diện tích: 1000 m2 (Dùng chung).

**2.2. Thiết bị, dụng cụ đào tạo**

**2.2.1. PhòngTH phầncứng- Mạng máy tính(P. TH1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo** | **Đơn vị tính** | **Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo** | **Ghi chú** |
| **Theo danh mục thiết bị tối thiểu** | **Cơ sở có** |
| 1 | Laptop | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 2 | Tivi | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 3 | Máyin | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 4 | Mô hình dàntrải máy vitính | Bộ | 0 | 1 |  |
| 5 | Loa | Cái | 0 | 5 |  |
| 6 | Máyvitính | Bộ | 0 | 18 |  |
| 7 | Bộ dụng cụtháolắp | Bộ | 0 | 4 |  |
| *Mộtbộbaogồm:* |  |  |  |  |
| *Tuốcnơvít* | *Bộ* | 0 | *1* |  |
| *Kìmmỏ nhọn* | *Chiếc* | 0 | *1* |  |
| *Kìmđiện* | *Chiếc* | 0 | *1* |  |
| *Kìmcắtdây* | *Chiếc* | 0 | *1* |  |
| *Đồng hồvạn**năng* | *Chiếc* | 0 | *1* |  |
| 8 | Bàn tháo lắpmáyvitính | Chiếc | 0 | 4 |  |
| 9 | Máythổikhí | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 10 | Bútthửđiện | Chiếc | 0 | 4 |  |
| 11 | Phần mềm ảohóamáytính | Bộ | 0 | 1 |  |
| 12 | Bộ phần mềmhỗtrợ càiđặtvà sửalỗi | Bộ | 0 | 1 |  |
| 13 | Đường truyềnInternet | Đườngtruyền | 0 | 1 |  |
| 14 | Hệ thốngmạngLAN | Hệthống | 0 | 1 |  |
| *Hệ thống baogồm:* |  |  |  |  |
| *Thiết bịchuyểnmạch**(Switch)* | *Chiếc* | 0 | *1* |  |
| *Tủmạng* | *Chiếc* | 0 | *1* |  |
| *Ổcắmmạng* | *Bộ* | 0 | *19* |  |
| *Thanhđấunối**cáp trung gian(PatchPanel)* | *Chiếc* | 0 | *1* |  |
| 15 | Thiết bị địnhtuyến(Router) | Chiếc | 0 | 4 |  |
| 16 | Thiết bịchuyển mạch(Switch) | Chiếc | 0 | 2 |  |
| 17 | Thiết bị phát sóng khôngdây (Access point) | Bộ | 0 | 2 |  |
| 18 | Bo mạch kếtnối mạng thusóng khôngdây (NetworkCardWireless) | Chiếc | 0 | 5 |  |
| 19 | Bộdụngcụthicôngmạngbaogồm: | Bộ | 0 | 4 |  |
| *Mộtbộbao gồm:* |  |  |  |  |
| *Tool* | *Chiếc* | 0 | *1* |  |
| *Thiết bị kiểm tra thôngmạng* | *Bộ* | 0 | *1* |  |
| *Kìmbấm* | *Chiếc* | 0 | *1* |  |
| *Kìm cắt dây mạng* | *Chiếc* | 0 | *1* |  |
| 20 | Bộ mẫu dâycáp mạng | Bộ | 0 | 1 |  |
| 21 | Phần mềmquản lý băngthông | Bộ | 0 | 1 |  |
| 22 | Phần mềmquản lý địachỉIP | Bộ | 0 | 1 |  |
| 23 | Phần mềmgiám sát cácthiếtbịmạng | Bộ | 0 | 1 |  |
| 24 | Phần mềmquản lý dịch vụ mạng | Bộ | 0 | 1 |  |
| 25 | Phần mềmđóng băng ổcứng | Bộ | 0 | 1 |  |
| 26 | Bộ phần mềmvăn phòng | Bộ | 0 | 1 |  |
| 27 | Bộ gõ tiếngViệt | Bộ | 0 | 1 |  |
| 28 | Phần mềmquản trị cơ sởdữliệu | Bộ | 0 | 1 |  |
| 29 | Phầnmềmmô phỏng mạngmáytính | Bộ | 0 | 1 |  |
| 30 | Phầnmềmmôphỏng, giả lậpmáy chủ, máytínhcánhân | Bộ | 0 | 1 |  |
| 31 | Phần mềm saolưu và phụchồi | Bộ | 0 | 1 |  |
| 32 | Máyhútbụi | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 33 | Giáđểthiết bị | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 34 | Cáp mạng | Mét | 0 | 200 |  |
| 35 | Cầu nối dây mạng | Chiếc | 0 | 19 |  |
| 36 | Đường truyền internet | Đường truyền | 0 | 1 |  |

**2.2.2. Phòng thực hành phần mềm và lập trình (P. TH2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo** | **Đơn vị tính** | **Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo** | **Ghi chú** |
| **Theo danh mục thiết bị tối thiểu** | **Cơ sở có** |
| 1 | Máyvitính | Bộ | 0 | 19 |  |
| 2 | Tivi | Bộ | 0 | 1 |  |
| 3 | Bảng | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 4 | Hệ điềuhành máy vitính | Bộ | 0 | 1 |  |
| 5 | Hệ thốngmạngLAN | Bộ | 0 | 1 |  |
| 6 | Đườngtruyềninternet | Đườngtruyền | 0 | 1 |  |
| 7 | Bộ phầnmềmvănphòng | Bộ | 0 | 1 |  |
| 8 | Phần mềmđóng băngổcứng | Bộ | 0 | 1 |  |
| 9 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 0 | 1 |  |
| 10 | Hệ điều hành | Bộ | 0 | 1 |  |
| 11 | Hệ điều hành server | Bộ | 0 | 1 |  |
| 12 | Hệ điều hành Windows server | Bộ | 0 | 1 |  |
| 13 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệuMicrosoft Access | Bộ | 0 | 1 |  |
| 14 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER | Bộ | 0 | 1 |  |
| 15 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL | Bộ | 0 | 1 |  |
| 16 | Phần mềm hỗ trợ thiết kế Web | Bộ | 0 | 1 |  |
| 17 | Phần mềm lập trình | Bộ | 0 | 1 |  |
| 18 | Phần mềm phân vùng và định dạng đĩa cứng | Bộ | 0 | 1 |  |
| 19 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 0 | 1 |  |
| 20 | Phần mềm quản trị Mail server | Bộ | 0 | 1 |  |
| 21 | Phần mềm quản trịWeb server | Bộ | 0 | 1 |  |
| 22 | Phần mềm soạn thảo và biên dịch mã lệnh ngôn ngữ lập trình Java | Bộ | 0 | 1 |  |
| 23 | Phần mềm thiết kế âm thanh | Bộ | 0 | 1 |  |
| 24 | Phần mềm thiết kế đồ hoạ | Bộ | 0 | 1 |  |
| 25 | Phần mềm thiết kế hình ảnh | Bộ | 0 | 1 |  |
| 26 | Phần mềm thiết kế video | Bộ | 0 | 1 |  |
| 27 | Phần mềm trình diễn phim, âm thanh | Bộ | 0 | 1 |  |
| 28 | Phần mềm từ điển Anh – Việt | Bộ | 0 | 1 |  |
| 29 | Phần mềm ứng dụng mã nguồn mở | Bộ | 0 | 1 |  |
| 30 | Phần mềm Visual Studio.NET | Bộ | 0 | 1 |  |
| 31 | Phần mềm xử lý ảnh | Bộ | 0 | 1 |  |
| 32 | Phần mềm diệt virus máy tính | Bộ | 0 | 1 |  |
| 33 | Phần mềm quản lý băng thông | Bộ | 0 | 1 |  |
| 34 | Phần mềm quản lý địa chỉ IP | Bộ | 0 | 1 |  |
| 35 | Phần mềm giám sát các thiết bị mạng | Bộ | 0 | 1 |  |
| 36 | Phần mềm quản lý dịch vụ mạng | Bộ | 0 | 1 |  |
| 37 | Phần mềm đóng băng ổ cứng | Bộ | 0 | 1 |  |
| 38 | Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu | Bộ | 0 | 1 |  |
| 39 | Phần mềm mô phỏng mạng máy tính | Bộ | 0 | 1 |  |
| 40 | Phần mềm mô phỏng, giả lập máy chủ, máy tính cá nhân | Bộ | 0 | 1 |  |

**3. Đội ngũ nhà giáo**

a) Tổng số nhà giáo của ngành: 13

Trong đó:

- Nhà giáo cơ hữu: 7 người (tương đương 7 nhà giáo quy đổi).

- Nhà giáo thỉnh giảng: 6 người (tổng số giờ giảngdạy/năm:780giờ/năm, tương đương 0.2nhà giáo quy đổi).

- Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy: 0 người(tổng số giờ giảngdạy/năm: 0giờ/năm, tương đương 0 nhà giáo quy đổi).

b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:13.89

c) Chất lượngnhà giáo cơ hữu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Trình độ chuyên môn được đào tạo** | **Trình độ nghiệp vụ sư phạm** | **Trình độ kỹ năng nghề** | **Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy** |
| 1 | Cao Thành Tâm | ĐH. Công nghệ thông tin | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH10MH18MH23 |
| 2 | Nguyễn Thị Quỳnh Mai | ĐH. Công nghệ thông tin | Nghiệp vụsư phạm |  | MH5MH15 |
| 3 | Đỗ Thị Mỹ Yên | ĐH. Ngôn ngữ Anh | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH6MH11 |
| 4 | Quách Thị Thiên Hương | ĐH. Ngôn ngữ Anh | Sư phạm tiếng anh |  | MH6MH11 |
| 5 | Vũ Hồng Hà | ĐH. Công nghệ thông tin | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH16MH19MH24 |
| 6 | Lưu Trọng Hùng | ĐH. Tin học | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH12MH22 |
| 7 | Trương Thị Minh Tâm | ĐH. Công nghệ thông tin | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH8MH9MH17 |

d)Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng

| **TT** | **Họ và tên** | **Trình độ chuyên môn được đào tạo** | **Trình độ nghiệp vụ sư phạm** | **Trình độ kỹ năng nghề** | **Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy** | **Tổng số giờ giảng dạy/năm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỗ Hồng Sơn | Thạc sĩ Triết học | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH1MH2 | 135 giờ |
| 2 | Hoàng Văn Hà | ĐH. Giáo dục thể chất - Quốc phòng | x |  | MH3 | 90 giờ |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Hằng | ThS. Khoa học máy tính | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH13 | 45 giờ |
| 4 | Phan Thanh Hiền | ĐH. Công nghệ thông tin | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH14MH21 | 240 giờ |
| 5 | Trầm Thảo Vy | ThS. Xã hội học | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH7 | 105 giờ |
| 6 | Nguyễn Thị Thùy Trang | ĐH. Tin học | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH08MH13MH19 | 165 giờ |
| 7 | Nguyễn Trần Hồng Quân | ThS. Khoa học máy tính | Nghiệp vụ sư phạm | CCKNN quốc gia bậc 3 | MH14MH21 | 240 giờ |

*(Có 14hồ sơ nhà giáo kèm theo)*

**4. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy**

a) Tên chương trình, trình độ đào tạo: Chương trình đào tạo nghề Tin họcứng dụng trình độ trung cấp*.*

b) Quyết định ban hành chương trìnhđào tạo: Số: 35/QĐ-TCTN ngày 15/06/2022 của trường Trung cấp Tây Nguyên về việc ban hành Chương trìnhđào tạo Nghề Thương mạiđiện tử; Tin họcứng dụng; Hướng dẫn du lịch, trình độ Trung cấp.

c) Đối tượng tuyển sinh:

**-**Tốt nghiệp THCS

d) Thời gian đào tạo:

- Tốt nghiệp THCS: 2 năm

 đ) Văn bằng cấp cho người học: Bằng tốt nghiệp trung cấp được ban hành theo Thông tư số: 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội.

 e). Nội dung chương trình

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mã MH/ MĐ** | **Tên môn học/mô đun** | **Thời gian học tập (giờ)** | **Ghi chú** |
| **Số tín chỉ** | **Trong đó** |
| **Tổng số** | **Lý thuyết** | **TH/ TT/ BT/TL** | **Thi/ Ktra** |
| **I** | **Các môn học chung** | **12** | **255** | **98** | **143** | **14** |   |
| MH01 | Chính trị | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 | (1) |
| MH02 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | (1) |
| MH03 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 | (!) |
| MH04 | Giáo dục QP-AN | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 | (!) |
| MH05 | Tin học | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | (1) |
| MH06 | Tiếng anh | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 | (1) |
| **II** | **Các môn học, mô đun chuyên môn** | **57** | **1230** | **498** | **683** | **49** |   |
| **II.1** | **Môn học, mô đun cơ sở** | **11** | **210** | **113** | **87** | **10** |   |
| MH07 | Kỹ năng mềm | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | (1) |
| MH08 | Lập trình căn bản | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1)   (2) |
| MH09 | Phần cứng máy tính | 4 | 75 | 43 | 29 | 3 | (1) (2) |
| MH10 | Mạng căn bản | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | (1) (2) |
| **II.2** | **Môn học, mô đun chuyên môn** | **33** | **645** | **299** | **318** | **28** |   |
| MH11 | Tiếng anh chuyên ngành | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) |
| MH12 | Thiết kế và xây dựng mạng LAN | 4 | 75 | 43 | 29 | 3 | (1) (2) |
| MH13 | Lập trình quản lý | 3 | 45 | 15 | 28 | 2 | (1) (2) |
| MH14 | Thiết kế đồ hoạ bằng Correl draw | 4 | 75 | 43 | 29 | 3 | (1) (2) |
| MH15 | Xử lý ảnh bằng Photoshop | 4 | 75 | 43 | 29 | 3 | (1) (2) |
| MH16 | Quản lý cơ sở dữ liệu với SQL | 4 | 75 | 43 | 29 | 3 | (1) (2) |
| MH17 | Thiết kế và quản trị Web | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 | (1) (2) |
| MH18 | Internet | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 | (1) (2) |
| MH19 | Lập trình trực quan (.Net) | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) |
| **II.3** | **Thực tập tốt nghiệp** | **5** | **225** | **0** | **220** | **5** |   |
| MH20 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 | (1) (2) |
| **III. 4**  | **Môn học tự chọn** *(chọn 2 trong 4 mô đun)* | **8** | **150** | **86** | **58** | **6** |  |
| MH21 | Hệ điều hành windows | 4 | 75 | 43 | 29 | 3 |   |
| MH22 | Lập trình nâng cao | 4 | 75 | 43 | 29 | 3 |   |
| MH23 | Bảo trì và cài đặt phần mềm | 4 | 75 | 43 | 29 | 3 |   |
| MH24 | Sửa chữa máy vi tính | 4 | 75 | 43 | 29 | 3 |   |
| **Tổng cộng** | **69** | **1485** | **596** | **826** | **63** |   |

**5. Về giáo trình, tài liệu giảng dạy:**

- Quyếtđịnh số 37/QĐ-TCTN ngày 16/06/2022 của Trường Trung cấp Tây Nguyên về việc ban hành Giáo trìnhđào tạo Nghề Thương mạiđiện tử; Tin họcứng dụng; Hướng dẫn du lịch, trình độ Trung cấp.

- Quyếtđịnh số 38/QĐ-TCTN ngày 16/06/2022 của Trường Trung cấp Tây Nguyên về việc ban hành lựa chọn Giáo trìnhđào tạo các môn học chung nghề Thương mạiđiện tử; Tin họcứng dụng; Hướng dẫn du lịch, trình độ Trung cấp.

**II. Ngành, nghề:**Hướng dẫn du lịch;

Trình độ đào tạo: Trung cấp; quy mô tuyển sinh/năm: 25.

**1. Lý do đăng ký bổ sung:** Bổ sung địa điểm đào tạo ngoài địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

**2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo.**

**2.1. Cơ sở vật chất.**

- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 01, diện tích: 50 m2

- Phòng máy tính: 01, diện tích: 70 m2(Dùng chung)

- Sân trường: 01, diện tích: 1000 m2(Dùng chung)

**2.2. Thiết bị, dụng cụ đào tạo.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thiết bị** | **Đơn vị** | **Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo** | **Ghi chú** |
| **Theo danh mục thiết bị tốt thiểu** | **Cơ sở có** |  |
| 1 | Máy quay | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 2 | Gương soi | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 3 | Bản đồ du lịch việt nam | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 4 | Bản đồ tự nhiên việt nam | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 5 | Bảng ghim | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 6 | Bản đồ thế giới | Bộ | 0 | 1 |  |
| *Mỗi bộ bao gồm:* |  |  |  |  |
| *Loại to* | Chiếc | 0 | 1 |  |
| *Loại nhỏ* | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 7 | La bàn | Chiếc | 0 | 4 |  |
| 8 | Loa di động | Chiếc | 0 | 2 |  |
| 9 | Thiết bị chỉ laser | Chiếc | 0 | 2 |  |
| 10 | Đèn hiệu | Chiếc | 0 | 2 |  |
| 11 | Cờ hiệu | Chiếc | 0 | 4 |  |
| 12 | Máy ghi âm (điện thoại) | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 13 | Biển đón đoàn | Chiếc | 0 | 4 |  |
| 14 | Phần mềm chăm sóc khác hàng (CRM) | Bộ | 0 | 1 |  |
| 15 | Tủ để tài liệu, Catalog | Chiếc | 0 | 2 |  |
| 16 | Máy ảnh | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 17 | Phần mềm thanh toán | Bộ | 0 | 1 |  |
|  | **Thiết bị hỗ trợ đào tạo** |  |  |  |  |
| 18 | Tivi | Bộ | 0 | 1 |  |
| 19 | Bút trình chiếu | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 20 | Hệ thống âm thanh trợ giảng | Bộ | 0 | 1 |  |
| 21 | Hộp sơ cứu bao gồm: |  | 0 |  |  |
|  | *Tai nghe* | Chiếc | 0 | 1 |  |
|  | *Máy đo huyết áp* | Chiếc | 0 | 1 |  |
|  | **Tổng** |  | **0** | **66** |  |

**3. Đội ngũ nhà giáo**

a) Tổng số nhà giáo của ngành: 13

Trong đó:

- Nhà giáo cơ hữu: 7 người. (Tương đương nhà giáo quy đổi: 2)

- Nhà giáo thỉnh giảng: 5 người (tổng số giờ giảng dạy/năm: 360 giờ/năm, tương đương 0.2 nhà giáo quy đổi).

- Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy: 1 người (tổng số giờ giảngdạy/năm: 390giờ/năm, tương đương 1.5 nhà giáo quy đổi).

b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:18.92

c) Chất lượng nhà giáo cơ hữu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Trình độ chuyên môn được đào tạo** | **Trình độ nghiệp vụ sư phạm** | **Trình độ kỹ năng nghề** | **Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy** |
| 1 | Cao Thành Tâm | ĐH.Công nghệ thông tin | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH5 |
| 2 | Nguyễn Thị Quỳnh Mai | ĐH.Công nghệ thông tin | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH5 |
| 3 | Quách Thị Thiên Hương | ĐH. Sư phạm Tiếng Anh | x |  | MH6 MH16 |
| 4 | Đỗ Thị Mỹ Yên | ĐH. Ngôn ngữ Anh | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH16 |
| 5 | Trần Phương Nam | ĐH. Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH17MH18 MH20 |
| 6 | Hoàng Thị Huyền | Th.S Văn hóa học | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH10MH11MH21 |
| 7 | Phan Thị Ngọc Trang | ĐH. Luật kinh tế | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH15 |
| 8 | Thái Thị Diệu Linh | ĐH.Du lịch – Khách sạn | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH14MH19MH22 |

d) Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng

| **TT** | **Họ và tên** | **Trình độ chuyên môn được đào tạo** | **Trình độ nghiệp vụ sư phạm** | **Trình độ kỹ năng nghề** | **Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy** | **Tổng số giờ giảng dạy/năm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỗ Hồng Sơn | Th.S Triết học | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH1MH2 | 135 giờ |
| 2 | Hoàng Văn Hà | ĐH. Giáo dục thể chất | x |  | MH3 | 90 giờ |
| 3 | Nguyễn Thị Thu | ĐH. Sư phạm Lịch sử | x |  | MH7MH9 | 120 giờ |
| 4 | Nguyễn Thị Hà Duyên | ĐH. Sư phạm Địa lý | x |  | MH8 | 60 giờ |
| 5 | Trầm Thảo Vy | ThS. Xã hội học | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH12MH13 | 105 giờ |

*(Có 13 hồ sơ nhà giáo kèm theo)*

**4. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy**

a) Tên chương trình, trình độ đào tạo: Chương trình đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch trình độ trung cấp*.*

b) Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Số: 35/QĐ-TCTN ngày 15/06/2022 của trường Trung cấp Tây Nguyên về việc ban hành Chương trình đào tạo Nghề Thương mại điện tử; Tin học ứng dụng; Hướng dẫn du lịch, trình độ Trung cấp.

c) Đối tượng tuyển sinh:

**-** Tốt nghiệp THCS

d) Thời gian đào tạo:

- Tốt nghiệp THCS: 2 năm

 đ) Văn bằng cấp cho người học: Bằng tốt nghiệp trung cấp được ban hành theo Thông tư số: 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội.

 e). Nội dung chương trình

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã MH/MĐ** | **Tên môn học/mô đun** | **Số tín chỉ** | **Thời gian thực tập (giờ)** | **Ghi chú** |
|
| **Tổng số**  | **Trong đó** |
| **Lý thuyết** | **TH/TT/TN/BT/TL** | **Thi/Kiểm tra** |
|   |
| **I.** | **Các môn học chung/ đại cương** | **12** | **255** | **98** | **143** | **14** |   |
| MH1 | Giáo dục chính trị | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 | 1 |
| MH2 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| MH3 | Giáo dục Thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 | (1) (!) |
| MH 4 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 | (1) (!) |
| MH 5 | Tin học | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | 1 |
| MH 6 | Tiếng Anh | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 | 1 |
| **II** | **Các môn học chuyên môn** | **49** | **1155** | **364** | **742** | **49** |   |
| ***II.1*** | ***Các môn học cơ sở*** | **12** | **240** | **112** | **116** | **12** |   |
| MH 7 | Lịch sử Văn minh thế giới | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) |
| MH 8 | Địa lý Việt Nam Đại cương | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | 1) (2) (||) |
| MH 9 | Di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh ở Việt Nam | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||) |
| MH 10 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||) |
| ***II.2*** | ***Môn học chuyên môn*** | **37** | **915** | **252** | **626** | **37** |   |
| MH 11 | Văn hóa du lịch  | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||) |
| MH 12 | Tâm lý khách du lịch | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | (1) (2) (||) |
| MH 13 | Kỹ năng giao tiếp trong du lịch | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||) |
| MH 14 | Tổng quan du lịch | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||) |
| MH 15 | Quản lý nhà nước về du lịch | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||) |
| MH 16 | Tiếng anh chuyên ngành  | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 | (1) (2) (||) |
| MH 17 | Marketing du lịch | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||) |
| MH 18 | Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch | 4 | 105 | 14 | 87 | 4 | (1) (2) (||)  |
| MH 19 | Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 | (1) (2) (||)  |
| MH 20 | Thực hành nghề nghiệp (6 tuần) | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 | (1) (2) (||)  |
| ***II.3*** | ***Môn học tự chọn*** | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||)  |
| MH 21 | Hoạt náo trong du lịch | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||)  |
| MH 22 | Tổ chức sự kiện | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||)  |
| **Tổng cộng** | **61** | **1410** | **462** | **885** | **63** |   |

**5. Về giáo trình, tài liệu giảng dạy**

- Quyết định số 37/QĐ-TCTN ngày 16/06/2022 của Trường Trung cấp Tây Nguyên về việc ban hành Giáo trình đào tạo Nghề Thương mại điện tử; Tin học ứng dụng; Hướng dẫn du lịch, trình độ Trung cấp.

- Quyết định số 38/QĐ-TCTN ngày 16/06/2022 của Trường Trung cấp Tây Nguyên về việc ban hành lựa chọn Giáo trình đào tạo các môn học chung nghề Thương mại điện tử; Tin học ứng dụng; Hướng dẫn du lịch, trình độ Trung cấp.

- Quyết định số 39/QĐ-TCTN ngày 16/06/2022 của Trường Trung cấp Tây Nguyên về việc ban hành lựa chọn Giáo trình đào tạo các môn học chuyên môn nghề Thương mại điện tử; Hướng dẫn du lịch, trình độ Trung cấp.

**C. TẠI PHÂN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO:** Trung tâm GDNN – GDTX huyện Ea H’leo. Địa chỉ: TT. Ea Drăng, Ea H'Leo, Đắk Lắk.

**I. Ngành, nghề:**Thương mại điện tử.

Trình độ đào tạo: Trung cấp; quy mô tuyển sinh/năm: 30.

**1. Lý do đăng ký bổ sung:** Bổ sung địa điểm đào tạo ngoài địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

**2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo.**

**2.1. Cơ sở vật chất.**

- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 01, diện tích: 70 m2(P.LT01)

- Số phòng chức năng: 06

+ Phòng kỹ thuật cơ sở: 01, diện tích: 70 m2 (P.KT01)

+ Phòng ngoại ngữ: 01, diện tích: 50 m2 (P.TH01)

+ Phòng thực hành máy vi tính: 01, diện tích: 70 m2 (P.TH02)

+ Phòng thực hành Thương mại điện tử: 01, diện tích: 70 m2 (D.203)

+ Phòng thực hành mạng máy tính: 01, diện tích: 70 m2 (D.304)

+ Phòng thực hành đa phương tiện, : 01, diện tích: 70 m2 (E.201)

- Sân trường: 01, diện tích: 1000 m2 (Dùng chung)

**2.2. Thiết bị, dụng cụ đào tạo**

**2.2.1. Phòng kỹ thuật cơ sở(P.KT01)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo** | **Đơn vị tính** | **Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo** | **Ghi chú** |
| **Theo danh mục thiết bị tối thiểu** | **Cơ sở có** |
| 1 | Máy vi tính (Laptop) | Chiếc | 01 | 01 |  |
| 2 | Máy chiếu (Tivi) | Bộ | 01 | 01 |  |
| 3 | Bảng di động (Bảng) | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 4 | Hệ thống âm thanh | Bộ | 1 | 1 |  |
| Một bộ bao gồm: | Bộ |  |  |  |
| Âm ly | Bộ | 1 | 1 |  |
| Micro | Chiếc | 1 | 1 |  |
| Loa | Đôi | 1 | 1 |  |
| 5 | Đường truyền internet | Đường truyền | 1 | 1 |  |
| 6 | Hệ điều hành máy vi tính | Bộ | 1 | 1 |  |
| 7 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 1 | 1 |  |
| 8 | Bộ gõ tiếng Việt | Bộ | 1 | 1 |  |
| 9 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 1 | 1 |  |

**2.2.2 Phòng ngoại ngữ(P.TH01)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo** | **Đơn vị tính** | **Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo** | **Ghi chú** |
| **Theo danh mục thiết bị tối thiểu** | **Cơ sở có** |
| 1 | Bàn điều khiển | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 2 | Khối điều khiển trungtâm | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 1 | 1 |  |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 1 | 0 |  |
| 5 | Máy chiếu (Tivi) | Bộ | 1 | 1 |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 19 | 19 |  |
| 7 | Tai nghe | Bộ | 19 | 19 |  |
| 8 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 10 | Loa | Bộ | 1 | 1 |  |
| 11 | Âm ly | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 12 | Phần mềm học ngoại ngữ | Bộ | 1 | 1 |  |

**2.2.3. Phòng thực hành máy vi tính(P.TH02).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo** | **Đơn****vị** | **Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo** | **Ghi chú** |
| **Theo danh mục thiết bị tối thiểu** | **Cơ sở có** |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | 19 |  |
| 2 | Máy chiếu (Ti vi) | Bộ | 1 | 1 |  |
| 3 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 5 | Máy in | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 6 | Đường truyền internet | Đường truyền | 1 | 1 |  |
| 7 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 1 | 1 |  |
| 8 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 1 | 1 |  |
| 9 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 1 | 1 |  |
| 10 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 1 | 1 |  |
| 11 | Phần mềm quản lý lớp học. | Bộ | 1 | 1 |  |

**2.2.4 Phòng thực hành Thương mại điện tử(D.203).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên thiết bị** | **Đơn vị** | **Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo** | **Ghi chú** |
| **Theo danh mục thiết bị tối thiểu** | **Cơ sở có** |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | 19 |  |
| 2 | Máy chiếu (Tivi) | Bộ | 1 | 1 |  |
| 3 | Điện thoại cố định | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 4 | Thiết bị di động thông minh | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 5 | Đường truyền internet | Đường truyền | 1 | 1 |  |
| 6 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 1 | 1 |  |
| 7 | Máy in | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 8 | Máy Photocopy | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 9 | Máy Fax | Chiếc | 1 | 0 |  |
| 10 | Bảng di động | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 11 | Máy POS | Bộ | 2 | 2 |  |
| 12 | Máy ảnh kỹ thuật số | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 13 | Máy quét ảnh (Scanner) | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 14 | Hệ điều hành máy vi tính | Bộ | 1 | 1 |  |
| 15 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 1 | 1 |  |
| 16 | Bộ gõ tiếng Việt | Bộ | 1 | 1 |  |
| 17 | Phần mềm trình duyệt Web | Bộ | 1 | 1 | Đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp |
| 18 | Phần mềm quản lý Website | Bộ | 1 | 1 |
| 19 | Phần mềm quản lý giao dịch | Bộ | 1 | 1 |
| 20 | Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) | Bộ | 1 | 1 |
| 21 | Phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) | Bộ | 1 | 1 |
| 22 | Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng (SCM) | Bộ | 1 | 1 |
| 23 | Phần mềm quản trị bán hàng đa kênh | Bộ | 1 | 1 |
| 24 | Phần mềm quản lý đơn đặt hàng | Bộ | 1 | 1 |
| 25 | Phần mềm đăng tin | Bộ | 1 | 1 |
| 26 | Phần mềm chứng thực chữ ký số CA (Certification Authority) | Bộ | 1 | 1 |
| 27 | Phần mềm quét mã số mã vạch | Bộ | 1 | 1 |
| 28 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 1 | 1 |
| 29 | Phần mềm Web server | Bộ | 1 | 1 |
| 30 | Phần mềm đấu giá trực tuyến | Bộ | 1 | 1 |
| 31 | Phần mềm sàn giao dịch B2B | Bộ | 1 | 1 |
| 32 | Phần mềm sàn giao dịch B2C | Bộ | 1 | 1 |
| 33 | Phần mềm sàn giao dịch C2C | Bộ | 1 | 1 |
| 34 | Phần mềm thanh toán điện tử | Bộ | 1 | 1 |

**2.2.5 Phòng thực hành Mạng máy tính(D.304).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên thiết bị** | **Đơn vị** | **Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo** | **Ghi chú** |
| **Theo danh mục thiết bị tối thiểu** | **Cơ sở có** |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | 19 |  |
| 2 | Máy chiếu (Tivi) | Bộ | 1 | 1 |  |
| 3 | Hệ điều hành máy vi tính | Bộ | 1 | 1 |  |
| 4 | Máy chủ | Bộ | 1 | 1 |  |
| 5 | Hệ điều hành máy chủ | Bộ | 1 | 1 |  |
| 6 | Đường truyềnInternet | Đườngtruyền | 1 | 1 |  |
| 7 | Máy in | Bộ | 1 | 1 |  |
| 8 | Hệ thống mạng LAN | Hệ thống | 1 | 1 |  |
| *Hệ thống bao**gồm:* |  |  |  |  |
| *Thiết bị**chuyển mạch (Switch)* | *Chiếc* | *1* | 1 |  |
| *Tủ mạng* | *Chiếc* | *1* | 1 |  |
| *Ổ cắm mạng**(Wallplate)* | *Bộ* | *19* | 19 |  |
| *Thanh đấu nối* | *Chiếc* | *1* | 1 |  |
| 9 | Thiết bị định tuyến (Router) | Chiếc | 6 | 6 |  |
| 10 | Thiết bị chuyển mạch(Switch) | Chiếc | 6 | 6 |  |
| 11 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 6 | 6 |  |
| 12 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 6 | 6 |  |
| *Một bộ bao gồm:* |  |  |  |  |
| *Tuốc nơ vít* | *Bộ* | *1* | 1 |  |
| *Kìm mỏ nhọn* | *Chiếc* | *1* | 1 |  |
| *Kìm điện* | *Chiếc* | *1* | 1 |  |
| *Vòng khử tĩnh điện* | *Chiếc* | *1* | 1 |  |
| 13 | Bộ dụng cụ thi côngmạngbao gồm: | Bộ | 6 | 6 |  |
| *Một bộ bao**gồm:* |  |  |  |  |
| *Tool* | *Chiếc* | *1* | *1* |  |
| *Thiết bị kiểm tra thông mạng* | *Bộ* | *1* | *1* |  |
| *Kìm bấm* | *Chiếc* | *1* | *1* |  |
| *Kìm cắt dây mạng* | *Chiếc* | *1* | *1* |  |
| 14 | Bộ mẫu dây cáp mạng | Bộ | 1 | 1 |  |
| 15 | Bộ công cụ giám sát mạng | Bộ | 1 | 1 | Đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp |
| *Mỗi bộ bao gồm:* |  |  |  |
| *Phần mềm quản lý băng**thông* | *Bộ* | *1* | *1* |
| *Phần mềm quản lý địa chỉ IP* | *Bộ* | *1* | *1* |
| *Phần mềm giám sát các thiết bị mạng* | *Bộ* | *1* | *1* |
| *Phần mềm quản lý dịch vụ mạng* | *Bộ* | *1* | *1* |
| 16 | Phần mềm đóng băng ổ cứng | Bộ | 1 | 1 |
| 17 | Phần mềm mail server | Bộ | 1 | 1 |
| 18 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 1 | 1 | Đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp |
| 19 | Bộ gõ tiếng Việt | Bộ | 1 | 1 |  |
| 20 | Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu | Bộ | 1 | 1 | Đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp |
| 21 | Phần mềm mô phỏng mạng máy tính | Bộ | 1 | 1 |
| 22 | Phần mềm mô phỏng, giả lập máy chủ, máy tính cá nhân | Bộ | 1 | 1 |
| 23 | Phần mềm Web server | Bộ | 1 | 1 |
| 24 | Máy hút bụi | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 25 | Giá để thiết bị | Chiếc | 1 | 1 |  |

**2.2.6 Phòng thực hành đa phương tiện(E.201).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên thiết bị** | **Đơn vị** | **Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo** | **Ghi chú** |
| **Theo danh mục thiết bị tối thiểu** | **Cơ sở có** |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | 19 |  |
| 2 | Máy chiếu (Tivi) | Bộ | 1 | 1 |  |
| 3 | Headphone | Bộ | 19 | 19 |  |
| 4 | Hệ thống mạng LAN | Hệ thống | 1 | 1 |  |
| *Hệ thống bao gồm:* |  |  |  |  |
| *Thiết bị chuyển mạch (Switch)* | *Chiếc* | *1* | 1 |  |
| *Tủ mạng* | *Chiếc* | *1* | 0 |  |
| *Ổ cắm mạng (Wallplate)* | *Bộ* | *19* | 0 |  |
| *Thanh đấu nối cáp trung gian (Patch Panel)* | *Chiếc* | *1* | 0 |  |
| 5 | Máy in | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 6 | Máy ảnh kỹ thuật số | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 7 | Máy quét ảnh (Scanner) | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 8 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 1 | 1 |  |
| 9 | Đường truyền internet | Đường truyền | 1 | 1 |  |
| 10 | Hệ điều hành máy vi tính | Bộ | 1 | 1 |  |
| 11 | Phần mềm trình duyệt Web | Bộ | 1 | 1 | Đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp |
| 12 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 1 | 1 |
| 13 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 1 | 1 |
| 14 | Bộ gõ tiếng Việt | Bộ | 1 | 1 |  |
| 15 | Phần mềm thiết kế đồ họa | Bộ | 1 | 1 | Đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp |
| 16 | Phần mềm đọc file ảnh | Bộ | 1 | 1 |
| 17 | Phần mềm thiết kế Website | Bộ | 1 | 1 |
| 18 | Phần mềm hỗ trợ viết content | Bộ | 1 | 1 |
| 19 | Phần mềm biên tập video quảng cáo | Bộ | 1 | 1 |
| 20 | Phần mềm quản lý Website | Bộ | 1 | 1 |
| 21 | Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) | Bộ | 1 | 1 |
| 22 | Phần mềm xử lý ảnh | Bộ | 1 | 1 |
| 23 | Phần mềm email marketing | Bộ | 1 | 1 |
| 24 | Phần mềm mail server | Bộ | 1 | 1 |
| 25 | Phần mềm web server | Bộ | 1 | 1 |
| 26 | Thiết bị di động thông minh | Chiếc | 6 | 6 |
| 27 | Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu | Bộ | 1 | 1 |

**3. Đội ngũ nhà giáo**

a) Tổng số nhà giáo của ngành: 12

Trong đó:

- Nhà giáo cơ hữu: 5 người (Tương đương nhà giáo quy đổi: 2)

- Nhà giáo thỉnh giảng: 4 người (tổng số giờ giảngdạy/năm: 285giờ/năm, tương đương 0.2nhà giáo quy đổi).

- Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy: 3 người(tổng số giờ giảng dạy/năm: 630 giờ /năm, tương đương 3.5nhà giáo quy đổi).

b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:12,28

c) Chất lượng nhà giáo cơ hữu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Trình độ chuyên môn**  | **Trình độ nghiệp vụ sư phạm** | **Trình độ kỹ năng nghề** | **Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy** |
| 1 | Nguyễn Huy Tuấn | Ths. Quản trị kinh doanh | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH16MH18MH22 |
| 2 | Cao Thành Tâm | ĐH.Công nghệ thông tin | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH5MH19 |
| 3 | Nguyễn Thị Quỳnh Mai | ĐH.Công nghệ thông tin | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH14 |
| 4 | Trần Quốc Cường | ĐH. Quản trị kinh doanh | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH11MH12MH20 |
| 5 | Quách Thị Thiên Hương | ĐH. Sư phạm tiếng Anh | x |  | MH6MH15 |
| 6 | Phan Thị Ngọc Trang | ĐH.Luậtkinh tế | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH7 |
| 7 | Cao Thị Giang | ĐH.Kế toán tài chính | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH8MH9 |
| 8 | Lê Thị Phượng | ĐH. Quản trị kinh doanh | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH10MH17 |

d) Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng

| **TT** | **Họ và tên** | **Trình độ chuyên môn được đào tạo** | **Trình độ nghiệp vụ sư phạm** | **Trình độ kỹ năng nghề** | **Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy** | **Tổng số giờ giảng dạy/năm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỗ Hồng Sơn | Ths. Triết học | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH1MH2 | 135 giờ |
| 2 | Hoàng Văn Hà | ĐH.GD thể chất - Quốc phòng | x |  | MH3 | 90 giờ |
| 3 | Trần Văn Đôn | Ths.Tài chính ngân hàng | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH13MH23 | 120 giờ |
| 4 | Phan Thanh Hiền | ĐH.Công nghệ thông tin | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH16 | 240 giờ |

 *(Có 12 hồ sơ nhà giáo kèm theo)*

**4. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy**

a) Tên chương trình, trình độ đào tạo: Chương trình đào tạo nghề Thương mạiđiện tử trình độ trung cấp*.*

b) Quyết định ban hành chương trìnhđào tạo: Số: 35/QĐ-TCTN ngày 15/06/2022 của trường Trung cấp Tây Nguyên về việc ban hành Chương trìnhđào tạo Nghề Thương mạiđiện tử; Tin họcứng dụng; Hướng dẫn du lịch, trình độ Trung cấp.

c) Đối tượng tuyển sinh:

**-**Tốt nghiệp THCS

d) Thời gian đào tạo:

 - Tốt nghiệp THCS: 2 năm

 đ) Văn bằng cấp cho người học: Bằng tốt nghiệp trung cấp được ban hành theo Thông tư số: 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội.

 e). Nội dung chương trình

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã MH/MĐ** | **Tên môn học/mô đun** | **Số tín chỉ** | **Thời gian học tập (giờ)** | **Ghi chú** |
|
| **Tổng số** | **Trong đó** |
| **Lý thuyết** | **TH/TT/ TL/BT** | **Kiểm tra** |
| **I** | **Các môn học chung/đại cương** | **12** | **255** | **98** | **143** | **14** |   |
| MH01 | Chính trị | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 | 1 |
| MH02 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| MH03 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 | (1) (!) |
| MH04 | Giáo dục quốc phòng - An ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 | (1) (!) |
| MH05 | Tin học | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | 1 |
| MH06 | Tiếng anh | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 | 1 |
| **II** | **Các môn hoc, mô đun chuyên môn** | **57** | **1455** | **322** | **1076** | **57** |  |
| ***II.1*** | ***Môn học, mô đun cơ sở*** | ***28*** | ***660*** | ***168*** | ***464*** | ***28*** |  |
| MH07 | Luật Thương mại điện tử | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 |  (1) (2) |
| MH08 | Kinh tế vi mô | 3 | 75 | 14 | 58 | 3 |  (1) (2) |
| MH09 | Kinh tế thương mại | 3 | 75 | 14 | 58 | 3 |  (1) (2) |
| MH10 | Marketing căn bản | 3 | 75 | 14 | 58 | 3 |  (1) (2) |
| MH11 | Thương mại điện tử | 5 | 105 | 42 | 58 | 5 |  (1) (2) |
| MH12 | Quản trị thương hiệu | 3 | 75 | 14 | 58 | 3 |  (1) (2) |
| MH13 | Quản trị bán hàng | 3 | 75 | 14 | 58 | 3 |  (1) (2) |
| MH14 | Kỹ thuật xử lý ảnh và thiết kế đồ họa | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 |  (1) (2) |
| ***II.2*** | ***Môn học, mô đun chuyên môn*** | ***21*** | ***480*** | ***140*** | ***319*** | ***21*** |  |
| MH15 | Tiếng anh chuyên ngành | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 |  (1) (2) |
| MH16 | Marketing Thương mại điện tử | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 |  (1) (2) |
| MH17 | Triển khai Website thông tin và Thương mại điện tử  | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 |  (1) (2) |
| MH18 | Nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong Thương mại điện tử | 3 | 75 | 14 | 58 | 3 |  (1) (2) |
| MH19 | Khai báo hải quan điện tử | 3 | 75 | 14 | 58 | 3 |  (1) (2) |
| MH20 | Thương mại điện tử hiện đại | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 |  (1) (2) |
| ***II.3*** | ***Thực tập tốt nghiệp*** | 6 | 270 | 0 | 264 | 6 |  |
| MH21 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 | 0 | 264 | 6 |  (1) (2) |
| ***II.4*** | ***Môn học tự chọn*** | **2** | 45 | 14 | 29 | 2 |  |
| MH22 | Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 |  (1) (2) |
| MH23 | Khởi sự kinh doanh | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 |  (1) (2) |
| **Tổng cộng** | **69** | **1710** | **420** | **1219** | **71** |  |

**5. Về giáo trình, tài liệu giảng dạy**

- Quyếtđịnh số 37/QĐ-TCTN ngày 16/06/2022 của Trường Trung cấp Tây Nguyên về việc ban hành Giáo trìnhđào tạo Nghề Thương mạiđiện tử; Tin họcứng dụng; Hướng dẫn du lịch, trình độ Trung cấp.

- Quyếtđịnh số 38/QĐ-TCTN ngày 16/06/2022 của Trường Trung cấp Tây Nguyên về việc ban hành lựa chọn Giáo trìnhđào tạo các môn học chung nghề Thương mạiđiện tử; Tin họcứng dụng; Hướng dẫn du lịch, trình độ Trung cấp.

- Quyếtđịnh số 39/QĐ-TCTN ngày 16/06/2022 của Trường Trung cấp Tây Nguyên về việc ban hành lựa chọn Giáo trìnhđào tạo các môn học chuyên môn nghề Thương mạiđiện tử; Hướng dẫn du lịch, trình độ Trung cấp.

**II. Ngành, nghề:**Hướng dẫn du lịch;

Trình độ đào tạo: Trung cấp; quy mô tuyển sinh/năm: 45.

**1. Lý do đăng ký bổ sung:** Bổ sung địa điểm đào tạo ngoài địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

**2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo.**

**2.1. Cơ sở vật chất.**

- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 01, diện tích: 70 m2

- Phòng máy tính: 01, diện tích: 70 m2

- Sân trường: 01, diện tích: 1000 m2(Dùng chung)

**2.2. Thiết bị, dụng cụ đào tạo.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thiết bị** | **Đơn vị** | **Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo** | **Ghi chú** |
| **Theo danh mục thiết bị tốt thiểu** | **Cơ sở có** |  |
| 1 | Máy quay | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 2 | Gương soi | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 3 | Bản đồ du lịch việt nam | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 4 | Bản đồ tự nhiên việt nam | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 5 | Bảng ghim | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 6 | Bản đồ thế giới | Bộ | 0 | 1 |  |
| *Mỗi bộ bao gồm:* |  |  |  |  |
| *Loại to* | Chiếc | 0 | 1 |  |
| *Loại nhỏ* | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 7 | La bàn | Chiếc | 0 | 4 |  |
| 8 | Loa di động | Chiếc | 0 | 2 |  |
| 9 | Thiết bị chỉ laser | Chiếc | 0 | 2 |  |
| 10 | Đèn hiệu | Chiếc | 0 | 2 |  |
| 11 | Cờ hiệu | Chiếc | 0 | 4 |  |
| 12 | Máy ghi âm (điện thoại) | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 13 | Biển đón đoàn | Chiếc | 0 | 4 |  |
| 14 | Phần mềm chăm sóc khác hàng (CRM) | Bộ | 0 | 1 |  |
| 15 | Tủ để tài liệu, Catalog | Chiếc | 0 | 2 |  |
| 16 | Máy ảnh | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 17 | Phần mềm thanh toán | Bộ | 0 | 1 |  |
|  | **Thiết bị hỗ trợ đào tạo** |  |  |  |  |
| 18 | Tivi | Bộ | 0 | 1 |  |
| 19 | Bút trình chiếu | Chiếc | 0 | 1 |  |
| 20 | Hệ thống âm thanh trợ giảng | Bộ | 0 | 1 |  |
| 21 | Hộp sơ cứu bao gồm: |  | 0 |  |  |
|  | *Tai nghe* | Chiếc | 0 | 1 |  |
|  | *Máy đo huyết áp* | Chiếc | 0 | 1 |  |
|  | **Tổng** |  | **0** | **66** |  |

**3. Đội ngũ nhà giáo**

a) Tổng số nhà giáo của ngành: 13

Trong đó:

- Nhà giáo cơ hữu: 7 người. (Tương đương nhà giáo quy đổi: 2)

- Nhà giáo thỉnh giảng: 5 người (tổng số giờ giảng dạy/năm: 360 giờ/năm, tương đương 0.2 nhà giáo quy đổi).

- Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy: 1 người (tổng số giờ giảngdạy/năm: 390giờ/năm, tương đương 1.5 nhà giáo quy đổi).

b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:18.92

c) Chất lượng nhà giáo cơ hữu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Trình độ chuyên môn được đào tạo** | **Trình độ nghiệp vụ sư phạm** | **Trình độ kỹ năng nghề** | **Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy** |
| 1 | Cao Thành Tâm | ĐH.Công nghệ thông tin | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH5 |
| 2 | Nguyễn Thị Quỳnh Mai | ĐH.Công nghệ thông tin | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH5 |
| 3 | Quách Thị Thiên Hương | ĐH. Sư phạm Tiếng Anh | x |  | MH6 MH16 |
| 4 | Đỗ Thị Mỹ Yên | ĐH. Ngôn ngữ Anh | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH16 |
| 5 | Trần Phương Nam | ĐH. Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH17MH18 MH20 |
| 6 | Hoàng Thị Huyền | Th.S Văn hóa học | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH10MH11MH21 |
| 7 | Phan Thị Ngọc Trang | ĐH. Luật kinh tế | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH15 |
| 8 | Thái Thị Diệu Linh | ĐH.Du lịch – Khách sạn | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH14MH19MH22 |

d) Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng

| **TT** | **Họ và tên** | **Trình độ chuyên môn được đào tạo** | **Trình độ nghiệp vụ sư phạm** | **Trình độ kỹ năng nghề** | **Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy** | **Tổng số giờ giảng dạy/năm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỗ Hồng Sơn | Th.S Triết học | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH1MH2 | 135 giờ |
| 2 | Hoàng Văn Hà | ĐH. Giáo dục thể chất | x |  | MH3 | 90 giờ |
| 3 | Nguyễn Thị Thu | ĐH. Sư phạm Lịch sử | x |  | MH7MH9 | 120 giờ |
| 4 | Nguyễn Thị Hà Duyên | ĐH. Sư phạm Địa lý | x |  | MH8 | 60 giờ |
| 5 | Trầm Thảo Vy | ThS. Xã hội học | Nghiệp vụ sư phạm |  | MH12MH13 | 105 giờ |

*(Có 13 hồ sơ nhà giáo kèm theo)*

**4. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy**

a) Tên chương trình, trình độ đào tạo: Chương trình đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch trình độ trung cấp*.*

b) Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Số: 35/QĐ-TCTN ngày 15/06/2022 của trường Trung cấp Tây Nguyên về việc ban hành Chương trình đào tạo Nghề Thương mại điện tử; Tin học ứng dụng; Hướng dẫn du lịch, trình độ Trung cấp.

c) Đối tượng tuyển sinh:

**-** Tốt nghiệp THCS

d) Thời gian đào tạo:

- Tốt nghiệp THCS: 2 năm

 đ) Văn bằng cấp cho người học: Bằng tốt nghiệp trung cấp được ban hành theo Thông tư số: 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội.

 e). Nội dung chương trình

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã MH/MĐ** | **Tên môn học/mô đun** | **Số tín chỉ** | **Thời gian thực tập (giờ)** | **Ghi chú** |
|
| **Tổng số**  | **Trong đó** |
| **Lý thuyết** | **TH/TT/TN/BT/TL** | **Thi/Kiểm tra** |
|   |
| **I.** | **Các môn học chung/ đại cương** | **12** | **255** | **98** | **143** | **14** |   |
| MH1 | Giáo dục chính trị | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 | 1 |
| MH2 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| MH3 | Giáo dục Thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 | (1) (!) |
| MH 4 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 | (1) (!) |
| MH 5 | Tin học | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | 1 |
| MH 6 | Tiếng Anh | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 | 1 |
| **II** | **Các môn học chuyên môn** | **49** | **1155** | **364** | **742** | **49** |   |
| ***II.1*** | ***Các môn học cơ sở*** | **12** | **240** | **112** | **116** | **12** |   |
| MH 7 | Lịch sử Văn minh thế giới | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) |
| MH 8 | Địa lý Việt Nam Đại cương | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | 1) (2) (||) |
| MH 9 | Di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh ở Việt Nam | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||) |
| MH 10 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||) |
| ***II.2*** | ***Môn học chuyên môn*** | **37** | **915** | **252** | **626** | **37** |   |
| MH 11 | Văn hóa du lịch  | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||) |
| MH 12 | Tâm lý khách du lịch | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | (1) (2) (||) |
| MH 13 | Kỹ năng giao tiếp trong du lịch | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||) |
| MH 14 | Tổng quan du lịch | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||) |
| MH 15 | Quản lý nhà nước về du lịch | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||) |
| MH 16 | Tiếng anh chuyên ngành  | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 | (1) (2) (||) |
| MH 17 | Marketing du lịch | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||) |
| MH 18 | Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch | 4 | 105 | 14 | 87 | 4 | (1) (2) (||)  |
| MH 19 | Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 | (1) (2) (||)  |
| MH 20 | Thực hành nghề nghiệp (6 tuần) | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 | (1) (2) (||)  |
| ***II.3*** | ***Môn học tự chọn*** | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||)  |
| MH 21 | Hoạt náo trong du lịch | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||)  |
| MH 22 | Tổ chức sự kiện | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | (1) (2) (||)  |
| **Tổng cộng** | **61** | **1410** | **462** | **885** | **63** |   |

 **5. Về giáo trình, tài liệu giảng dạy**

- Quyết định số 37/QĐ-TCTN ngày 16/06/2022 của Trường Trung cấp Tây Nguyên về việc ban hành Giáo trình đào tạo Nghề Thương mại điện tử; Tin học ứng dụng; Hướng dẫn du lịch, trình độ Trung cấp.

- Quyết định số 38/QĐ-TCTN ngày 16/06/2022 của Trường Trung cấp Tây Nguyên về việc ban hành lựa chọn Giáo trình đào tạo các môn học chung nghề Thương mại điện tử; Tin học ứng dụng; Hướng dẫn du lịch, trình độ Trung cấp.

- Quyết định số 39/QĐ-TCTN ngày 16/06/2022 của Trường Trung cấp Tây Nguyên về việc ban hành lựa chọn Giáo trình đào tạo các môn học chuyên môn nghề Thương mại điện tử; Hướng dẫn du lịch, trình độ Trung cấp.

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Nơi nhận:***- Phòng LĐVL&GDNN-Sở LĐTBXH; - BGH (b/c);- Lưu: VT, ĐT. | **HIỆU TRƯỞNG***(Đã ký)***ThS. Trần Thị Thiết** |