**CƠ SỞ VẬT CHẤT, THƯ VIỆN, TÀI CHÍNH**

**1.5.1. Diện tích đất**

Nhà trường có 3 cơ sở với Tổng diện tích đất là: 249.201,1 m2;trong đó:

- Diện tích xây dựng: 69.173,5 m2

- Diện tích cây xanh, lưu không: 180.027,6 m2

**1.5.2. Diện tích hạng mục và công trình**

***1.5.2.1. Trụ sở chính mới (Cơ sở 1):***

Nhà trường đã chuyển vị trí làm việc đến trụ sở chính mới: Tại đường N1, khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, Phước Đồng, TP. Nha Trang*.*

- Tổng diện tích đất: 74.640,4m2

- Diện tích đất xây dựng: 22.082,1 m2

- Diện tích đất cây xanh, lưu không: 52.558,3 m2

Trong đó:

- Tại Tại đường N1, khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, Phước Đồng, Tp. Nha Trang

+ Diện tích đất: 74.350m2 (Theo Biên bản bàn giao công trình ngày 29/5/2018) trong đó:

+ Diện tích đất xây dựng: 21.791,7 m2

**-** Tại số 298, Thống Nhất, TP. Nha Tran *(Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nha Trang).*

+ Diện tích đất: 155,7 m2;

+ Diện tích đất xây dựng: 155,7 m2.

- Tại số 162, Dã Tượng, TP. Nha Trang *(Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nha Trang).*

+ Diện tích đất: 134,7 m2;

+ Diện tích đất xây dựng: 134,7 m2.

*Các hạng mục và công trình*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục, công trình** | **Đã xây dựng** | **Ghi chú** |
| **1** | **Khu hiệu bộ (khu làm việc)** | 4.789,7445 m2 | Tầng 1, 2 & 3 |
| **2** | **Khu phòng học lý thuyết** | 6.141 m2 | Tầng 4 & 5 nhà học 1 |
| **3** | **Xưởng thực hành** | 19.346 m2 |  |
| **4** | **Khu phục vụ** |  |  |
| 4.1 | Phòng Hội thảo | 168,5 m2 |  |
| 4.2 | Hội Trường  | 340,2 m2 |  |
| 4.3 | Thư viện | 224,64 m2 |  |
| 4.4 | Kho Trường | 112 m2 |  |
| 4.5 | Ký túc xá | 864 m2 | Kế hoạch nâng cấp thành xưởng thực hành |
| 4.6 | Ký túc xá mới | 4.441,4 m2 | 05 tầng hoàn thành đưa vào sử dụng 10/2020 |
| 4.7 | Căn tin | 216 m2 |  |
| 4.8 | Trạm y tế | 35,1 m2 |  |
| 4.9 | Khu thể thao | 2.334,96 m2 |  |
| **5** | **Khác** |  |  |
| 5.1 | Trạm điện | 60,32 m2 |  |
| 5.2 | Trạm bơm và Hồ nước | 192 m2 |  |
| 5.2 | Nhà bảo vệ 1 | 17,64 m2 |  |
| 5.4 | Nhà bảo vệ 2 | 17,64 m2 |  |
| 5.5 | Nhà bảo vệ 3 | 17,64 m2 |  |
| 5.6 | Nhà để xe P1 | 200 m2 |  |
| 5.7 | Nhà để xe P2 | 200 m2 |  |
| 5.8 | Nhà để xe P5 | 500 m2 |  |
| 5.9 | Nhà để xe P6 | 1000 m2 |  |
| 5.10 | Nhà để xe KTX | 165 m2 |  |
| 5.11 | Đường giao thông | 11.186 m2 |  |
| 5.12 | Hè đi bộ | 3.566 m2 |  |
| 5.13 | Nhà làm việc *(Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nha Trang)* | 467 m2 | 03 tầng tại Thống nhất |
| 5.14 | Nhà làm việc *(Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nha Trang)* | 210 m2 | 02 tầng tại Dã tượng |

***1.5.2.2. Trung tâm Đào tạo lái xe Ô tô - Cơ giới (Cơ sở 2):*** Tại thônPhước Điền, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang

Tổng diện tích đất: 44.396 m2, trong đó:

- Diện tích đất xây dựng: 15.561 m2;

- Diện tích đất cây xanh, lưu không: 28.857 m2.

*Diện tích hạng mục công trình:*

| **TT** | **Hạng mục, công trình** | **Đã xây dựng** | **Đang xây dựng** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu hiệu bộ |  |  |
| 2 | Phòng học lý thuyết | 178 m2 |  |
| 3 | Xưởng thực hành | 1.434 m2 |  |
| 4 | Khu phục vụ làm việc | 178 m2 |  |
| 5 | Khác (liệt kê các hạng mục công trình khác)  |  |  |
| 5.1 | Nhà vệ sinh | 22 m2 |  |
| 5.2 | Bể chứa nước | 48 m3 |  |
| 5.3 | Nhà bảo vệ  | 9 m2 |  |
| 5.4 | Nhà xe | 150 m2 |  |
| 5.5 | Sa hình (Sân tập lái) | 13.750 m2 |  |

***1.5.2.3. Cơ sở 3:*** Tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Tổng diện tích đất: 130.164,7 m2; trong đó:

- Diện tích đất xây dựng: 31.240 m2;

- Diện tích đất cây xanh, lưu không: 98.924,7 m2

*Diện tích hạng mục công trình:*

| **TT** | **Hạng mục, công trình** | ***Đã xây dựng*** | ***Đang xây dựng*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Khu hiệu bộ** |  |  |
| **2** | **Phòng học lý thuyết** | 169 m2 |  |
| **3** | **Xưởng thực hành** | 900 m2 |  |
| **4** | **Khu phục vụ** | m2 |  |
| 4.1 | Khu làm việc giáo viên | 84 m2 |  |
| 4.2 | Ký túc xá | 363 m2 |  |
| 4.3 | Nhà ăn | 140 m2 |  |
| **5** | **Khác (các hạng mục công trình khác)**  |  |  |
| 5.1 | Ao hồ chứa và thực nghiệm | 2.445 m2 |  |
| 5.2 | Khu vườn ươm ghép | 15.880 m2 |  |
| 5.3 | Nhà xe HSSV | 120 m2 |  |
| 5.4 | Nhà xe GV | 24 m2 |  |
| 5.5 | Bể chứa nước | 50 m3 |  |
| 5.6 | Trại chăn nuôi | 95 m2 |  |
| 5.7 | Các nhà vệ sinh  | 43 m2 |  |
| 5.8 | Sân đường nội bộ | 10.884 m2 |  |
| 5.9 | Các nhà bảo vệ | 43 m2 |  |

***1.5.2.4. Trụ sở chính cũ (cơ sở 1): 32 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, cơ sở này chờ ban giao lại cho UBND tỉnh.***

Tổng diện tích đất: 27.533,9 m2; trong đó:

- Diện tích đất xây dựng: 10.786,77 m2

- Diện tích đất cây xanh, lưu không: 16.747,13 m2

*Diện tích hạng mục công trình:*

| **TT** | **Hạng mục, công trình** | **Cơ sở cũ***(32 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang)* |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Khu nhà hiệu bộ (Hiệu bộ và các phòng, khoa, trung tâm...).** | 402 m2 |
| **2** | **Khu Phòng học lý thuyết (tầng 4 và tầng 5 nhà học 1)** | 2.630 m2 |
| **3** | **Khu học thực hành máy vi tính (tầng 2 nhà học 1)** | 8.420 m2 |
| **4** | **Khu xưởng/phòng học thực hành (tầng 1, 3 nhà học 1)** |
| **5** | **Xưởng/Phòng thực hành (xưởng thực hành 1; 2 và 3).** |
| **6** | **Khu phục vụ** |  |
| 6.1 | Thư viện | 140 m2 |
| 6.2 | Ký túc xá | 1.177,5 m2 |
| 6.3 | Nhà ăn  | 314 m2 |
| 6.4 | Phòng y tế | 25 m2 |
| 6.5 | Nhà thể thao đa năng |  |
| **7** | **Khác (liệt kê các hạng mục công trình khác nếu có)** |  |
| 7.1 |  + 02 *Phòng bảo vệ* | 23,3 m2 |
| 7.2 |  + Kho trường | 162 m2 |
| 7.3 |  + Kho các bộ môn  | 286 m2 |
| 7.4 |  + Khu Phòng khoa - Hội trường | 1.081 m2 |
| 7.5 |  + Khu Khoa cơ bản, dự án, phòng ĐBCL-KT | 130,7 m2 |
| 7.6 |  + Phòng Hội Thảo  | 99,6 m2 |
| 7.7 |  + Hội trường | 194 m2 |
| 7.8 |  + Nhà xe khách | 60 m2 |
| 7.9 |  + Nhà xe giáo viên | 202 m2 |
| 7.10 |  + Nhà xe học sinh | 312 m2 |
| 7.11 |  + Sân để xe học sinh | 320 m2 |
| 7.12 |  + Nhà đặt máy bơm, PCCC | 5 m2 |
| 7.13 |  + Nhà WC khu A | 39 m2 |
| 7.14 |  + Bể chứa nước | 60 m3 |
| 7.15 |  + Nhà bảo vệ KTX | 9 m2 |
| 7.16 |  + Nhà xe KTX | 111 m2 |

**1.5.3. Tổng số máy tính của trường: 740 bộ**

- Dùng cho văn phòng: 95 bộ;

- Dùng cho học sinh học tập: 645 bộ.

**1.5.4. Tổng số đầu sách trong thư viện của trường: 37.570 đầu sách, gồm:**

- Số lượng bản in: 5.561 đầu sách;

- Số lượng file mềm: 32.009 đầu sách;

Tổng đầu sách thuộc nghề đào tạo của trường: 31.570 đầu sách.

**1.5.5. Tổng kinh phí đào tạo trong 3 năm trở lại đây:**

- Năm 2019: 11.469.227.663 VNĐ;

- Năm 2020: 29.236.718.693 VNĐ;

- Năm 2021: 15.616.408.328 VNĐ (tính đến 31/7/2020).

**1.5.6. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 4 năm trở lại đây:**

- Năm 2019: 7.023.725.000 VNĐ;

- Năm 2020: 11.475.963.890 VNĐ;

- Năm 2021: 5.330.365.000 (tính đến 31/7/2020).