***Mẫu số 03: Báo cáo các điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm ………***

|  |  |
| --- | --- |
| **Cơ quan quản lý trực tiếp *(nếu có)*Trường ……………-------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------** |

**CÁC ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM …….**

**1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/…… *(Người học)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo** | **Mã ngành** | **Lĩnh vực** | **Quy mô đào tạo** |
| **A** | **SAU ĐẠI HỌC** |  |  |  |
| **1** | **Tiến sĩ** |  |  |  |
| ***1.1*** | ***Tiến sĩ chính quy*** |  |  |  |
| *1.1.1.* | *Lĩnh vực....* |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Ngành.... |  |  |  |
| ***1.2*** | ***Tiến sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài*** |  |  |  |
| *1.2.1.* | *Lĩnh vực....* |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Ngành.... |  |  |  |
| **2** | **Thạc sĩ** |  |  |  |
| ***2.1*** | ***Thạc sĩ chính quy*** |  |  |  |
| *2.1.1* | *Lĩnh vực...* |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Ngành.... |  |  |  |
| ***2.2*** | ***Thạc sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài*** |  |  |  |
| *2.2.1.* | *Lĩnh vực....* |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Ngành.... |  |  |  |
| **B** | **ĐẠI HỌC** |  |  |  |
| **3** | **Đại học chính quy** |  |  |  |
| **3.1** | **Chính quy** |  |  |  |
| **3.1.1** | **Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học** |  |  |  |
| **3.1.1.1** | **Lĩnh vực ...** |  |  |  |
| 3.1.1.1.1 | Ngành... |  |  |  |
| **3.1.2** | **Các ngành đào tạo** (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học) |  |  |  |
| **3.1.2.1** | **Lĩnh vực ...** |  |  |  |
| 3.1.2.1.1 | Ngành... |  |  |  |
| **3.2** | **Liên thông từ trung cấp lên đại học** |  |  |  |
| ***3.2.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Ngành... |  |  |  |
| **3.3** | **Liên thông từ cao đẳng lên đại học** |  |  |  |
| ***3.3.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Ngành.... |  |  |  |
| **3.4** | **Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên** |  |  |  |
| ***3.4.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |
| 3.4.1.1 | Ngành.... |  |  |  |
| **3.5** | **Liên kết đào tạo với nước ngoài** |  |  |  |
| ***3.5.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |
| 3.5.1.1 | Ngành.... |  |  |  |
| **4** | **Đại học vừa làm vừa học** |  |  |  |
| **4.1** | **Vừa làm vừa học** |  |  |  |
| ***4.1.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Ngành... |  |  |  |
| **4.2** | **Liên thông từ trung cấp lên đại học** |  |  |  |
| ***4.2.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |
| 4.2.1.1 | Ngành.... |  |  |  |
| **4.3** | **Liên thông từ cao đẳng lên đại học** |  |  |  |
| ***4.3.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |
| *4.3.1.1* | *Ngành....* |  |  |  |
| **4.4** | **Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên** |  |  |  |
| ***4.2.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |
| 4.2.1.1 | Ngành.... |  |  |  |
| **5** | **Từ xa** |  |  |  |
| ***5.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |
| 5.1.1 | Ngành... |  |  |  |
| **C** | **CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON** |  |  |  |
| **6** | **Cao đẳng chính quy** |  |  |  |
| ***6.1*** | ***Chính quy*** |  |  |  |
| ***6.2*** | ***Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng*** |  |  |  |
| ***6.3*** | ***Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng*** |  |  |  |
| **7** | **Cao đẳng vừa làm vừa học** |  |  |  |
| **7.1** | **Vừa làm vừa học** |  |  |  |
| **7.2** | **Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng** |  |  |  |
| **7.3** | **Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng** |  |  |  |

**2. Dự kiến người học tốt nghiệp năm …………. *(Người)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo** | **Mã ngành** | **Lĩnh vực** | **Thời gian đào tạo** | **Dự kiến tốt nghiệp** |
| **A** | **SAU ĐẠI HỌC** |  |  |  |  |
| **1** | **Tiến sĩ** |  |  |  |  |
| ***1.1*** | ***Tiến sĩ chính quy*** |  |  |  |  |
| *1.1.1.* | *Lĩnh vực....* |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Ngành.... |  |  |  |  |
| ***1.2*** | ***Tiến sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài*** |  |  |  |  |
| *1.2.1.* | *Lĩnh vực....* |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Ngành.... |  |  |  |  |
| **2** | **Thạc sĩ** |  |  |  |  |
| ***2.1*** | ***Thạc sĩ chính quy*** |  |  |  |  |
| *2.1.1* | *Lĩnh vực...* |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Ngành.... |  |  |  |  |
| ***2.2*** | ***Thạc sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài*** |  |  |  |  |
| *2.2.1.* | *Lĩnh vực....* |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Ngành.... |  |  |  |  |
| **B** | **ĐẠI HỌC** |  |  |  |  |
| **3** | **Đại học chính quy** |  |  |  |  |
| **3.1** | **Chính quy** |  |  |  |  |
| **3.1.1** | **Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học** |  |  |  |  |
| **3.1.1.1** | **Lĩnh vực ...** |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1 | Ngành... |  |  |  |  |
| **3.1.2** | **Các ngành đào tạo**(trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học) |  |  |  |  |
| **3.1.2.1** | **Lĩnh vực...** |  |  |  |  |
| 3.1.2.1.1 | Ngành... |  |  |  |  |
| **3.2** | **Liên thông từ trung cấp lên đại học** |  |  |  |  |
| ***3.2.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Ngành... |  |  |  |  |
| **3.3** | **Liên thông từ cao đẳng lên đại học** |  |  |  |  |
| ***3.3.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Ngành.... |  |  |  |  |
| **3.4** | **Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên** |  |  |  |  |
| ***3.4.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | Ngành.... |  |  |  |  |
| **3.5** | **Liên kết đào tạo với nước ngoài** |  |  |  |  |
| ***3.5.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |  |
| 3.5.1.1 | Ngành.... |  |  |  |  |
| **4** | **Đại học vừa làm vừa học** |  |  |  |  |
| **4.1** | **Vừa làm vừa học** |  |  |  |  |
| ***4.1.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Ngành... |  |  |  |  |
| **4.2** | **Liên thông từ trung cấp lên đại học** |  |  |  |  |
| ***4.2.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | Ngành.... |  |  |  |  |
| **4.3** | **Liên thông từ cao đẳng lên đại học** |  |  |  |  |
| ***4.3.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | Ngành.... |  |  |  |  |
| **4.4** | **Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên** |  |  |  |  |
| ***4.2.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | Ngành.... |  |  |  |  |
| **5** | **Từ xa** |  |  |  |  |
| ***5.1*** | ***Lĩnh vực...*** |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Ngành... |  |  |  |  |
| **C** | **CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON** |  |  |  |  |
| **6** | **Cao đẳng chính quy** |  |  |  |  |
| ***6.1*** | ***Chính quy*** |  |  |  |  |
| ***6.2*** | ***Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng*** |  |  |  |  |
| ***6.3*** | ***Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng*** |  |  |  |  |
| **7** | **Cao đẳng vừa làm vừa học** |  |  |  |  |
| **7.1** | **Vừa làm vừa học** |  |  |  |  |
| **7.2** | **Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng** |  |  |  |  |
| **7.3** | **Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng** |  |  |  |  |

**3. Giảng viên toàn thời gian, giảng viên thỉnh giảng theo lĩnh vực đến ngày ...**

***3.1. Giảng viên của toàn thời gian theo lĩnh vực các trình độ từ cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ (Người)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Lĩnh vực** | **Mã ngành** | **Giáo sư, Tiến sĩ/ Giáo sư, Tiến sĩ khoa học** | **Phó Giáo sư. Tiến sĩ/ Phó Giáo sư. Tiến sĩ khoa học** | **Tiến sĩ/ Tiến sĩ khoa học** | **Thạc sĩ** | **Đại học** | **Tổng cộng** | **Tổng giảng viên quy đổi xác định chỉ tiêu** |
| **I** | **Giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy trình độ tiến sĩ** |  |  |
| 1 | Lĩnh vực... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ngành....* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lĩnh vực... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ngành....* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng giảng dạy tiến sĩ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy trình độ thạc sĩ** |  |  |
| 1 | Lĩnh vực... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ngành....* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lĩnh vực... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ngành....* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng giảng dạy Thạc sĩ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy trình độ ĐH, CĐSP** |  |  |
| 1 | Lĩnh vực... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ngành....* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lĩnh vực ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ngành....* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ngành....* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số giảng viên giảng dạy đại học, CĐSP** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Giảng viên toàn thời gian tham gia ĐTTX trình độ ĐH** |  |  |
| 1 | Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |  | X | X | X | X | X | X | X |
|  | *Ngành....* |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Lĩnh vực ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ngành....* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số giảng viên giảng dạy đại học, CĐSP** |  |  |  |  |  |  |  |  |

***3.2. Giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy trình độ đại học theo lĩnh vực (Người)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Lĩnh vực** | **Mã ngành** | **GS.TS/ GS. TSKH** | **PGS.TS/ PGS. TSKH** | **TS. TSKH** | **Thạc sĩ** | **Đại học**[**[2]**](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-10-2023-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-03-2022-TT-BGDDT-tuyen-sinh-nganh-Giao-duc-Mam-non-567480.aspx?anchor=chuong_pl_1#_ftn2) | **Tổng cộng** | **Tổng giảng viên quy đổi xác định chỉ tiêu** |
| **I** | **Giảng viên tham gia giảng dạy trình độ ĐH, CĐSP** |  |
| 1 | Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |  | X | X | X | X | X | X | X |
|  | *Ngành....* |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Lĩnh vực ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ngành....* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Giảng viên tham gia ĐTTX trình độ ĐH** |  |
| 1 | Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |  | X | X | X | X | X | X | X |
|  | *Ngành....* |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Lĩnh vực ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ngành....* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *….* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ngành....* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Giảng viên tham gia giảng dạy trình độ thạc sĩ** |  |
| 1 | Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |  | X | X | X | X | X | X | X |
|  | *Ngành....* |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Lĩnh vực ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ngành....* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *….* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ngành....* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Giảng viên tham gia giảng dạy trình độ tiến sĩ** |  |
| 1 | Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |  | X | X | X | X | X | X | X |
|  | *Ngành....* |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Lĩnh vực ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ngành....* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú: Không điền vào ô có dấu X***

**4. Cán bộ quản lý, nhân viên hỗ trợ chuyên trách về đào tạo từ xa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Giáo sư. Tiến sĩ/ Giáo sư. Tiến sĩ khoa học** | **Phó Giáo sư. Tiến sĩ/ Phó Giáo sư. Tiến sĩ khoa học** | **Tiến sĩ/ Tiến sĩ khoa học** | **Thạc sĩ** | **Đại học** | **Tổng cán bộ/ nhân viên quản lý, hỗ trợ** | **Tổng thời gian quản lý, hỗ trợ (theo tháng)** | **Tổng cán bộ/ nhân viên quản lý, hỗ trợ quy đổi** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Cơ sở vật chất đến ngày ....**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại phòng** | **Số lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** |
| 1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo |  |  |
| 1.1. | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ |  |  |
| 1.2. | Phòng học từ 100 - 200 chỗ |  |  |
| 1.3. | Phòng học từ 50 - 100 chỗ |  |  |
| 1.4. | Số phòng học dưới 50 chỗ |  |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện |  |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo |  |  |
| 2 | Thư viện, trung tâm học liệu |  |  |
| 3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập |  |  |
|  | Tổng |  |  |