|  |  |
| --- | --- |
| BỘ CÔNG THƯƠNG **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -**  **KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018**

**1. Thông tin chung:**

*1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở ( trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường:*

- Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

- Tên tiếng Anh: University of Economics - Technology for Industries

- Tên viết tắt: UNETI

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp có 2 cơ sở đào tạo:

- Cơ sở Hà Nội: Số 456 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Điện thoại: (024)38621504; Mã tuyển sinh: DKK.

- Cơ sở Nam Định: Số 353 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, TP Nam Định; Điện thoại: (0228)3848706; Mã tuyển sinh: DKD - Mã tuyển sinh mới sử dụng cho thí sinh đăng ký xét tuyển tại cơ sở Nam Định từ năm 2018.

- Trang thông tin điện tử: <http://www.uneti.edu.vn>;

<http://www.tuyensinh.uneti.edu.vn>;

<http://daotao.uneti.edu.vn>;

<http://tccb.uneti.edu.vn>;

- Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I, tiền thân là Trường Trung cấp Kỹ thuật III, được thành lập năm 1956. Với bề dầy truyền thống 62 năm xây dựng và phát triển, đến nay Nhà trường đã đào tạo cho đất nước trên 175.000 cán bộ trình độ đại học, cao đẳng, TCCN có chất lượng cao và trở thành một địa chỉ đào tạo uy tín trong cả nước, Nhà trường đã vinh dự được Đảng và Nhà nước, các Bộ, Ban ngành Trung ương, địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt trong dịp Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1956 - 2016) Nhà trường đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

- Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp là cơ sở đào tạo đa hệ, đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ dạy - học hiện đại, tiên tiến với môi trường giáo dục chất lượng, có khả năng phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng làm việc và giao tiếp xã hội cao. Ngoài ra Trường còn cung cấp các dịch vụ KHCN cho cộng đồng xã hội trong và ngoài nước.

- Nhà trường luôn tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phát huy tài năng, tính sáng tạo, mang lại cho người học môi trường học tập, nghiên cứu tiên tiến để nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng, sáng kiến làm việc, cạnh tranh được về việc làm và cơ hội học tập trong môi trường quốc tế; coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu xã hội và ngành Công Thương.

- Phấn đấu đến năm 2020, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ trở thành trường đại học hiện đại, có môi trường văn hóa thân thiện, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về kiểm định chất lượng. Nhà trường tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật có chất lượng cao, uy tín ở trong và ngoài nước.

*1.2. Quy mô đào tạo:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khối ngành/**  **Nhóm ngành\*** | **Quy mô hiện tại** | | | | | | | |
| NCS | Học viên CH | Đại học | | CĐSP | | TCSP | |
| GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX |
| Nhóm ngành I | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Nhóm ngành II | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Nhóm ngành III | *0* | *0* | *8.220* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Nhóm ngành IV | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Nhóm ngành V | *0* | *0* | *8.176* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Nhóm ngành VI | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Nhóm ngành VII | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***Tổng (ghi rõ cả số NCS, học viên cao học, SV ĐH, CĐ, TC)*** | ***0*** | ***0*** | ***16.396*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

*1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất:*

*1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất*

- Năm 2016, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức tuyển sinh đại học hệ chính quy theo 2 phương thức:

**Phương thức 1:** Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Chỉ tiêu tuyển sinh: Dành 60% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh được xác định để xét tuyển theo phương thức này.

**Phương thức 2:** Xét tuyển kết quả học bạ THPT.

Chỉ tiêu tuyển sinh: Dành 40% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh được xác định để xét tuyển theo phương thức này.

- Năm 2017, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức tuyển sinh đại học hệ chính quy theo 2 phương thức:

**Phương thức 1:** Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Chỉ tiêu tuyển sinh: Dành 60% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh được xác định để xét tuyển theo phương thức này.

**Phương thức 2:** Xét tuyển kết quả học bạ THPT

Chỉ tiêu tuyển sinh: Dành 40% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh được xác định để xét tuyển theo phương thức này.

*1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất:*

1.3.2.1. Theo hình thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khối ngành/Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt** | **Năm tuyển sinh -2** | | | **Năm tuyển sinh -1** | | |
| **Chỉ tiêu** | **Số trúng tuyển** | **Điểm trúng tuyển** | **Chỉ tiêu** | **Số trúng tuyển** | **Điểm trúng tuyển** |
| ***Nhóm ngành III*** | ***906*** | ***956*** |  | ***1.560*** | ***1.068*** |  |
| *Ngành Kế toán* | *348* | *372* |  | *750* | *553* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 90 | 16.0 |  | 165 | 17.5 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 96 | 16.0 |  | 124 | 17.5 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 97 | 16.0 |  | 143 | 17.5 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 89 | 16.0 |  | 121 | 17.5 |
| *Ngành Quản trị kinh doanh* | *330* | *357* |  | *450* | *302* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 93 | 15.5 |  | 102 | 17.5 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 84 | 15.5 |  | 54 | 17.5 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 92 | 15.5 |  | 99 | 17.5 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 88 | 15.5 |  | 47 | 17.5 |
| *Ngành Tài chính - Ngân hàng* | *228* | *227* |  | *240* | *171* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 70 | 15.0 |  | 62 | 16.5 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 71 | 15.0 |  | 23 | 16.5 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 60 | 15.0 |  | 71 | 16.5 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 26 | 15.0 |  | 15 | 16.5 |
| *Ngành Kinh doanh thương mại* | *0* | *0* | *0* | *120* | *42* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 15.75 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 15.75 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 15.75 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 15.75 |
| ***Nhóm ngành V*** | ***2.004*** | ***2.015*** |  | ***1.290*** | ***898*** |  |
| *Ngành Công nghệ sợi, dệt* | *78* | *59* |  | *60* | *23* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 24 | 15.0 |  | 5 | 15.75 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 16 | 15.0 |  | 6 | 15.75 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 17 | 15.0 |  | 7 | 15.75 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 2 | 15.0 |  | 5 | 15.75 |
| *Ngành Công nghệ dệt, may* | *318* | *332* |  | *210* | *168* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 80 | 18.0 |  | 54 | 20.25 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 77 | 18.0 |  | 33 | 20.25 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 78 | 18.0 |  | 49 | 20.25 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 97 | 18.0 |  | 32 | 20.25 |
| *Ngành Công nghệ thực phẩm* | *228* | *245* |  | *150* | *83* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 59 | 15.5 |  | 30 | 18.25 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 62 | 15.5 |  | 13 | 18.25 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 60 | 15.5 |  | 27 | 18.25 |
| Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Sinh |  | 64 | 15.5 |  | 13 | 18.25 |
| *Ngành Công nghệ thông tin* | *288* | *294* |  | *210* | *172* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 72 | 16.0 |  | 64 | 19.25 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 70 | 16.0 |  | 27 | 19.25 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 76 | 16.0 |  | 69 | 19.25 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 76 | 16.0 |  | 12 | 19.25 |
| *Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa* | *288* | *290* |  | *150* | *112* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 71 | 15.5 |  | 54 | 18.75 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 69 | 15.5 |  | 23 | 18.75 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 75 | 15.5 |  | 19 | 18.75 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 75 | 15.5 |  | 16 | 18.75 |
| *Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử* | *288* | *324* |  | *180* | *113* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 87 | 16.0 |  | 70 | 18.75 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 71 | 16.0 |  | 23 | 18.75 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 85 | 16.0 |  | 16 | 18.75 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 81 | 16.0 |  | 4 | 18.75 |
| *Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông* | *258* | *212* |  | *150* | *113* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 57 | 15.0 |  | 43 | 17.0 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 51 | 15.0 |  | 17 | 17.0 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 50 | 15.0 |  | 39 | 17.0 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 54 | 15.0 |  | 14 | 17.0 |
| *Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí* | *258* | *259* |  | *180* | *114* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 59 | 15.5 |  | 59 | 18.0 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 61 | 15.5 |  | 15 | 18.0 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 65 | 15.5 |  | 21 | 18.0 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 74 | 15.5 |  | 19 | 18.0 |
| ***Tổng*** | ***2.910*** | ***2.971*** | *X* | ***2.850*** | ***1.966*** |  |

1.3.2.2. Theo hình thức xét kết quả học bạ THPT:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt** | **Năm tuyển sinh -2** | | | **Năm tuyển sinh -1** | | |
| **Chỉ tiêu** | **Số trúng tuyển** | **Điểm trúng tuyển** | **Chỉ tiêu** | **Số trúng tuyển** | **Điểm trúng tuyển** |
| ***Nhóm ngành III*** | ***604*** | ***590*** |  | ***1.190*** | ***996*** |  |
| *Ngành Kế toán* | *232* | *228* |  | *500* | *532* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 58 | 19.0 |  | 124 | 19.0 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 55 | 19.0 |  | 140 | 19.0 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 56 | 19.0 |  | 136 | 19.0 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 59 | 19.0 |  | 132 | 19.0 |
| *Ngành Quản trị kinh doanh* | *220* | *208* |  | *450* | *304* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 47 | 18.5 |  | 97 | 19.0 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 55 | 18.5 |  | 63 | 19.0 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 53 | 18.5 |  | 86 | 19.0 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 53 | 18.5 |  | 58 | 19.0 |
| *Ngành Tài chính - Ngân hàng* | *152* | *154* |  | *160* | *109* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 46 | 18.0 |  | 31 | 18.5 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 47 | 18.0 |  | 31 | 18.5 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 40 | 18.0 |  | 28 | 18.5 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 21 | 18.0 |  | 19 | 18.5 |
| *Ngành Kinh doanh thương mại* | *0* | *0* |  | *80* | *51* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 0 | 0 |  | 16 | 18.0 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 0 | 0 |  | 9 | 18.0 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 0 | 0 |  | 14 | 18.0 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 0 | 0 |  | 12 | 18.0 |
| ***Nhóm ngành V*** | ***1.336*** | ***1.322*** |  | ***860*** | ***1.320*** |  |
| *Ngành Công nghệ sợi, dệt* | *52* | *61* |  | *40* | *9* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 16 | 18.0 |  | 4 | 18.5 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 12 | 18.0 |  | 2 | 18.5 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 9 | 18.0 |  | 3 | 18.5 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 24 | 18.0 |  | 0 | 18.5 |
| *Ngành Công nghệ dệt, may* | *212* | *199* |  | *140* | *327* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 54 | 22.0 |  | 98 | 21.0 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 52 | 22.0 |  | 68 | 21.0 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 50 | 22.0 |  | 97 | 21.0 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 43 | 22.0 |  | 64 | 21.0 |
| *Ngành Công nghệ thực phẩm* | *152* | *147* |  | *100* | *69* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 39 | 18.5 |  | 19 | 18.6 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 39 | 18.5 |  | 11 | 18.6 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 36 | 18.5 |  | 20 | 18.6 |
| Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Sinh |  | 33 | 18.5 |  | 19 | 18.6 |
| *Ngành Công nghệ thông tin* | *192* | *185* |  | *140* | *328* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 48 | 19.0 |  | 83 | 21.0 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 47 | 19.0 |  | 79 | 21.0 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 48 | 19.0 |  | 86 | 21.0 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 42 | 19.0 |  | 80 | 21.0 |
| *Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa* | *192* | *186* |  | *100* | *174* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 45 | 18.5 |  | 44 | 20.0 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 49 | 18.5 |  | 48 | 20.0 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 46 | 18.5 |  | 46 | 20.0 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 46 | 18.5 |  | 36 | 20.0 |
| *Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử* | *192* | *169* |  | *120* | *206* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 39 | 19.0 |  | 56 | 20.0 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 48 | 19.0 |  | 47 | 20.0 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 37 | 19.0 |  | 52 | 20.0 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 45 | 19.0 |  | 51 | 20.0 |
| *Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông* | *172* | *202* |  | *100* | *84* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 51 | 18.0 |  | 23 | 18.0 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 51 | 18.0 |  | 19 | 18.0 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 49 | 18.0 |  | 20 | 18.0 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 51 | 18.0 |  | 22 | 18.0 |
| *Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí* | *172* | *173* |  | *120* | *123* |  |
| Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa |  | 50 | 18.5 |  | 31 | 18.5 |
| Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh |  | 45 | 18.5 |  | 29 | 18.5 |
| Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh |  | 50 | 18.5 |  | 30 | 18.5 |
| Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn |  | 28 | 18.5 |  | 33 | 18.5 |
| ***Tổng*** | ***1.940*** | ***1.912*** | *X* | ***1.900*** | ***2.316*** |  |

**2. Thông tin tuyển sinh năm 2018**

*2.1. Đối tượng tuyển sinh:* Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

*2.2. Phạm vi tuyển sinh:* Tuyển sinh trong cả nước.

*2.3. Phương thức tuyển sinh:*

Năm 2018, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức tuyển sinh đại học hệ chính quy theo 2 phương thức:

***2.3.1. Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia***

*2.3.1.1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển:*

- Thí sinh tham dự thi kỳ thi THPT quốc gia và có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh đại học;

- Đủ điều kiện tốt nghiệp THPT theo quy định;

- Đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

*2.3.1.2. Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành và tổ hợp môn xét tuyển:* Dành 70% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh được xác định để xét tuyển theo phương thức này.

Chi tiết trong bảng tổng hợp Mục 2.6.1.

*2.3.1.3. Xác định điểm trúng tuyển (ĐTT)*

*-* Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia (không có môn nhân hệ số).

*-*  ĐTT = ĐXT + ĐUT, trong đó:

+ ĐTT: Điểm trúng tuyển;

+ ĐXT: Điểm xét tuyển được xác định bằng tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn đăng ký xét tuyển;

+ ĐUT: Điểm ưu tiên theo quy định hiện hành trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.

*2.3.1.4. Hồ sơ tuyển sinh:*Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GD&ĐT.

*2.3.1.5. Lịch tuyển sinh:* Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

*2.3.1.6. Cách thức đăng ký xét tuyển:* Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh có nguyện vọng học tập tại cơ sở Hà Nội của Nhà trường ghi mã đăng ký xét tuyển: DKK (mã tuyển sinh cũ).

- Thí sinh có nguyện vọng học tập tại cơ sở Nam Định của Nhà trường ghi mã đăng ký xét tuyển: DKD (mã tuyển sinh mới áp dụng từ năm 2018).

***2.3.2. Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ THPT***

*2.3.2.1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển:*

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Dựa vào kết quả học bạ THPT để xét tuyển, cụ thể: Điểm trung bình của 3 năm học (điểm tổng kết lớp 10, điểm tổng kết lớp 11 và điểm tổng kết lớp 12) của các môn trong tổ hợp xét tuyển theo công thức: ĐXT = M1+ M2 + M3, trong đó:

+ ĐXT: Điểm xét tuyển.

+ M1 là điểm trung bình các môn tổ hợp lớp 10; M2 là điểm trung bình các môn tổ hợp lớp 11; M3 là điểm trung bình các môn tổ hợp lớp 12.

- Hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt loại Khá trở lên.

*2.3.2.2. Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển:* Dành 30% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh được xác định để xét tuyển theo phương thức này.

Chi tiết trong bảng tổng hợp Mục 2.6.1.

*2.3.2.3. Xác định điểm trúng tuyển*

Điểm trúng tuyển được xác định: ĐTT = ĐXT + ĐUT, trong đó:

- ĐTT: Điểm trúng tuyển;

- ĐXT: Điểm xét tuyển;

- ĐUT: Điểm ưu tiên theo quy định hiện hành trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

*2.3.2.4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển*

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường (thí sinh lấy trên website: [www.uneti.edu.vn](http://www.uneti.edu.vn) khi Nhà trường triển khai thông báo thu hồ sơ xét tuyển);

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2018;

- Học bạ THPT (bản sao công chứng);

- 01 Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản sao công chứng);

- 01 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

*2.3.2.5. Thời gian và cách thức đăng ký xét tuyển:* Theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo thông báo trong từng đợt xét tuyển được Nhà trường đăng tải trên trang thông tin điện tử theo địa chỉ [www.uneti.edu.vn](http://www.uneti.edu.vn)

- Thí sinh có nguyện vọng học tại cơ sở Hà Nội (mã tuyển sinh DKK) liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo địa chỉ:

+ Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Phòng 105 nhà HA3, khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - ngõ 454, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

+ Phòng Tuyển sinh và Truyền thông (Nơi giải quyết thủ tục sinh viên) - Tầng 1 nhà HA8, khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - Số 218 Đường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Thí sinh có nguyện vọng học tại cơ sở Nam Định (mã tuyển sinh DKD) liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo địa chỉ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông (Nơi giải quyết thủ tục sinh viên) - Tầng 1 nhà NA2, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - Số 353, Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định.

*2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:* Trong bảng tổng hợp Mục 2.6.1.

*2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:*

- Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Ngành đào tạo** | **Mã ngành** | **Tổ hợp môn** | **Điểm sàn xét tuyển** | |
| **Cơ sở Hà Nội (mã trường DKK)** | **Cơ sở Nam Định (mã trường DKD)** |
| 1 | Công nghệ sợi, dệt | 7540202 | A00, A01, C01, D01 | 15,0 | 14,0 |
| 2 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, C01, D01 | 16,5 | 15,0 |
| 3 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D01 | 15,5 | 14,0 |
| 4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01 | 16,5 | 14,0 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C01, D01 | 16,5 | 14,0 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, C01, D01 | 16,5 | 14,0 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, C01, D01 | 15,5 | 14,0 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, C01, D01 | 15,5 | 14,0 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 15,0 | 14,0 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 15,0 | 14,0 |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, D01 | 15,0 | 14,0 |
| 12 | Kinh doanh Thương mại | 7340121 | A00, A01, C01, D01 | 15,0 | 14,0 |
| 13 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu *(ngành mới)* | 7480102 | A00, A01, C01, D01 | 15,0 | 14,0 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử *(ngành mới)* | 7510203 | A00, A01, C01, D01 | 15,0 | 14,0 |

- Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT:

+ Cơ sở Hà Nội (mã tuyển sinh DKK): Điểm xét tuyển (ĐXT) điểm.

+ Cơ sở Nam Định (mã tuyển sinh DKD): Điểm xét tuyển (ĐXT) điểm.

*2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...*

*2.6.1. Ngành tuyển sinh, mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã ngành** | **Tên ngành** | **Chỉ tiêu (dự kiến)** | | **Tổ hợp môn xét tuyển** |
| Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT QG | Xét kết quả học bạ THPT |
| ***I*** | ***Cơ sở Hà Nội, mã tuyển sinh: DKK*** | | ***1.300*** | ***560*** |  |
| 1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | *90* | *35* | A00; A01; B00 và D01 |
| 2 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | *25* | *10* | A00; A01; D01 và C01 |
| 3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | *50* | *20* |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | *50* | *20* |
| 5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | *50* | *20* |
| 6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | *50* | *20* |
| 7 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | *70* | *30* |
| 8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | *70* | *30* |
| 9 | 7340301 | Kế toán | *350* | *150* |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | *200* | *100* |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | *175* | *75* |
| 12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | *50* | *20* |
| 13 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu *(ngành mới)* | *35* | *15* |  |
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử *(ngành mới)* | *35* | *15* |  |
| ***II*** | ***Cơ sở Nam Định, mã tuyển sinh: DKD*** | | ***525*** | ***240*** |  |
| 1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | *35* | *15* | A00; A01; B00 và D01 |
| 2 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | *10* | *5* | A00; A01; D01 và C01 |
| 3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | *20* | *10* |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | *20* | *10* |
| 5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | *20* | *10* |
| 6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | *20* | *10* |
| 7 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | *35* | *15* |
| 8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | *35* | *15* |
| 9 | 7340301 | Kế toán | *140* | *60* |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | *100* | *50* |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | *70* | *30* |
| 12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | *20* | *10* |
| ***Cộng*** | | | ***1.825*** | ***800*** |  |

*Ký hiệu các tổ hợp môn:*

- A00: Toán - Vật lí - Hóa học;

- A01: Toán - Vật lí - Anh văn;

- B00: Toán - Sinh học - Hóa học;

- C01: Toán - Vật lí - Ngữ văn;

- D01: Toán - Anh văn - Ngữ văn.

*2.6.2. Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:* Các tổ hợp môn xét tuyển có giá trị ngang nhau trong cùng đợt xét tuyển.

*2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối từng ngành đào tạo...*

Nhà trường triển khai tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định hiện hành và quy định trong thông báo tuyển sinh đăng tải trên hệ thống website: [www.uneti.edu.vn](http://www.uneti.edu.vn) theo từng đợt xét tuyển.

*2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...*

- Các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển chỉ cần làm hồ sơ xét tuyển theo đúng các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thí sinh được tùy ý lựa chọn địa điểm học tập tại cơ sở Hà Nội hoặc cơ sở Nam Định của Nhà trường theo nhu cầu của cá nhân;

- Ưu tiên điểm xét tuyển **thấp hơn** và miễn phí 500 chỗ ở KTX năm học 2018 - 2019 cho thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nguyện vọng học tập tại cơ sở Nam Định.

*2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:* Lệ phí tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

*2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):*

Nhà trường thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí theo quy định tại Nghị định số [86/2015/NĐ-CP](https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=86/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1) ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và quy định tại Quyết định số 618/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà trình độ đại học chính quy như sau:

*Đơn vị: triệu đồng/sinh viên/năm học*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nội dung | Giai đoạn 2017 - 2020 | | |
| 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2019 - 2020 |
| Mức thu học phí bình quân tối đa (của chương trình đại trà, trình độ đại học hệ CQ) | 14,00 | 15,00 | 16,00 |

*2.11. Các nội dung khác:* Căn cứ vào điều kiện thực tế, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trong từng đợt xét tuyển và không trái với các quy định hiện hành.

**3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm**

*3.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1:* Dự kiến nửa cuối tháng 8/2018;

*3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2:* Dự kiến nửa đầu tháng 9/2018;

*3.3. Tuyển sinh bổ sung đợt 3:* Dự kiến nửa cuối tháng 9/2018.

**4. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng chính**

*4.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:*

*4.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng,ký túc xá (Tổng diện tích đất của trường;Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo tính trên một sinh viên chính quy (Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu, thư viện, trung tâm học liệu, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập); Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cơ sở vật chất của Nhà trường** | **Đơn vị tính** | **Tổng số** |
| **I. Đất đai nhà trường quản lý sử dụng** |  |  |
| Diện tích đất đai (Tổng số) | m2 | 290736.5 |
| **II. Diện tích sàn xây dựng (Tổng số)** | m2 | 54700 |
| **Trong đó:** |  |  |
| **1. Hội trường/giảng đường/phòng học:** Diện tích | m2 | 30613 |
| Số phòng học | Phòng | 222 |
| Trong đó: |  |  |
| 1.1. Phòng máy tính | m2 | 1500 |
| Số phòng | Phòng | 12 |
| 1.2. Phòng học ngoại ngữ | m2 | 600 |
| Số phòng | Phòng | 6 |
| 1.3. Phòng nhạc, hoạ | m2 | 0 |
| Số phòng | Phòng | 0 |
| **2. Thư viện/Trung tâm học liệu:** Diện tích | m2 | 1893 |
| Số phòng | Phòng | 6 |
| **3. Phòng thí nghiệm:** Diện tích | m2 | 2200 |
| Số phòng | Phòng | 21 |
| **4. Xưởng thực tập, thực hành:** Diện tích | m2 | 6600 |
| Số phòng | Phòng | 42 |
| **5. Nhà tập đa năng:** Diện tích | m2 | 3500 |
| Số phòng | Phòng | 3 |
| **6. Nhà ở học sinh (ký túc xá):** Diện tích | m2 | 3500 |
| Số phòng | Phòng | 63 |
| **7. Diện tích khác** |  | 15000 |
| - Bể bơi: Diện tích | m2 | 0 |
| - Sân vận động: Diện tích | m2 | 15000 |

*4.1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị*

| **TT** | **Tên** | **Các trang thiết bị chính** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Ngành Công nghệ sợi, dệt** | |
| 1.1 | Phòng thí nghiệm Dệt - Sợi | - Guồng điện tử xác định chi số sợi  - Cân điện tử  - Máy xác định độ săn sợi đơn  - Máy xác định độ săn sợi xe  - Máy xác định chiều dài cúi và sợi thô  - Máy xác định độ bền mài mòn 6 vị trí  - Máy sấy 8 giỏ liền cân (xác định độ ẩm của vật liệu dệt)  - Cân XĐ chi số sợi  - Cân XĐ khối lượng vải  - Bộ dao cắt mẫu vải hình tròn  - Máy thử văn năng.  - Miệng kẹp con sợi  - Miệng kẹp băng vải  - Máy nén khí để kéo băng vải  - Máy xác định chi số xo Micronal  - Máy xác định độ bền sợi đơn  - Bộ máy phân tích các chi số xơ |
| 1.2 | Phòng thí nghiệm Nhuộm | - Máy CPU- compact (Thanh lý 2012)  - Màn hình- compact(Thanh lý 2012)  - Đầu đo Monitor - Nhật(Thanh lý 2012)  - Máy Scaner - Nhật(Thanh lý 2012)  - Máy in màu phun - Epson(Thanh lý 2012)  - Máy nhuộm cao áp - Italy  - Bơm cao áp Pedrollo - Italy(Thanh lý 2012)  - Cân điện tử Ohaus - EOD Mỹ. |
| 1.3 | Phòng thực hành tin ứng dụng ngành sợi - dệt | - Phần mềm thiết kế vải TRI  - Phần mềm Coreldraw  - Phần mềm đo màu |
| **2** | **Ngành Công nghệ dệt, may** | |
| 2.1 | Phòng thực hành may. | - Máy may 1 kim  - Máy vắt sổ  - Máy may 2kim  - Máy trần đè  - Máy trần chun  - Máy đính cúc  - Máy đính bọ  - Máy thùa khuy  - Máy cuốn ống  - Máy cắt  - Máy ép  - Máy ghim xén  - Hệ thống là hơi  - Máy dập nút  - Máy đánh chỉ.  - Máy mài.  - Bàn là các loại. |
| 2.2 | Phòng thực hành tin học ngành may | - Máy tính cài phần mềm Gerber và Vittcher (màn + CPU).  - Máy vẽ tỷ lệ 1:1  - Bàn số hóa. |
| 2.3 | Phòng thực hành thời trang | - Máy 1 kim.  - Máy vắt sổ.  - Manơcanh nam, nữ.  - Bàn là các loại. |
| **3** | **Ngành Công nghệ thực phẩm** | |
| 3.1 | Phòng thí nghiệm hóa cơ bản | - Máy cất nước  - Máy đo pH  - Cân phân tích  - Tủ sấy  - Tủ nung  - Bếp điện  - Dụng cụ thí nghiệm |
| 3.2 | Phòng thí nghiệm hoá sinh | - Máy cất đạm  - Bộ phá mẫu  - Bộ chiết Shoclet  - Cân phân tích  - Máy so màu UV/Vis  - Máy ly tâm  - Máy khuấy từ  - Máy đo pH  - Dụng cụ thí nghiệm  - Máy đo độ nhớt  - Bếp điện |
| 3.3 | Phòng thí nghiệm vi sinh | - Máy so màu UV/Vis  - Máy khuấy từ gia nhiệt  - Tủ cấy vô trùng  - Nồi hấp vô trùng  - Tủ sấy Memmert  - Tủ ấm Memmert  - Kính hiển vi  - Máy lắc ổn nhiệt  - Máy đếm khuẩn lạc  - Dụng cụ thí nghiệm |
| 3.4 | Phòng thí nghiệm quá trình và thiết bị | - Thiết bị sấy  - Máy lọc  - Hệ thống chưng cất  - Thiết bị cô chân không  - Bơm chân không |
| 3.5 | Phòng thực hành Công nghệ chế biến | - Thiết bị gia nhiệt cách thủy  - Tủ nướng  - Tủ ấm  - Tủ sấy  - Tủ lạnh  - Nồi hấp tiệt trùng  - Bếp điện  - Máy ly tâm  - Máy nhào  - Máy nghiền  - Máy khuấy  - Máy dập nút  - Thiết bị lên men  - Thiết bị cô chân không  - Các loại dụng cụ cán, dập khuôn, cắt, thái… |
| 3.6 | Phòng thí nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm | - Tủ lạnh  - Máy ly tâm  - Máy phân tích cấu trúc  - Máy lắc  - Máy xác định hàm lượng CO2  - Máy đo độ nhớt  - Cân phân tích  - Máy so màu  - Máy đo pH  - Tủ sấy  - Các loại dụng cụ pha chế, thí nghiệm |
| **4** | **Ngành Công nghệ thông tin** | |
| 4.1 | Các phòng thực hành máy tính | - Máy tính  - Máy chủ  - Hệ thống thiết bị mạng |
| 4.2 | Phòng thực hành Công nghệ đa phương tiện | - Máy chủ  - Máy vi tính để bàn  - Thiết bị lưu điện dành cho máy chủ  - Thiết bị đo thông lượng mạng  - Thiết bị thu phát sóng không dây  - Hệ thống lưu trữ  - Tủ mạng 42U-D1000  - Dây cáp mạng  - Thiết bị bảo vệ mạng firewall cisco IPS  - Bộ chuyển mạch lớp 3  - Bộ chuyển mạch lớp 2  - Bộ định tuyến  - Bộ điều khiển không dây  - Thiết bị hỗ trợ truy xuất server  - Bộ thu phát RF daughter card phù hợp với Node Wireless (CBX 1200-6000)  - Antenna phù hợp với Node Wireless (VERT2450 Antenna)  - Hệ thống Video Conferencing  - Hệ thống Studio: Máy quay, máy chụp ảnh, đèn chiếu  - Máy in mầu A0  - Máy chiếu HD  - Bàn điều khiển Studio 12/24 kênh. |
| 4.3 | Phòng thực hành Mạng công nghệ cao | - Máy chủ  - Máy vi tính để bàn  - Thiết bị lưu điện dành cho máy chủ  - Thiết bị đo thông lượng mạng  - Thiết bị thu phát sóng không dây  - Hệ thống lưu trữ  - Tủ mạng 42U-D1000  - Thiết bị bảo vệ mạng firewall cisco IPS  - Bộ chuyển mạch lớp 3  - Bộ chuyển mạch lớp 2  - Bộ định tuyến  - Thiết bị hỗ trỡ truy xuất server  - Bộ thu phát RF daughter card phù hợp với Node Wireless (CBX 1200-6000)  - Antenna phù hợp với Node Wireless (VERT2450 Antenna)  - Bộ điều khiển không dây |
| **5** | **Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và Công nghệ điều khiển và tự động hóa** | |
| 5.1 | Phòng thực hành Điện Cơ Bản | * Đồng hồ VOM * Am - pe kế, * Vôn kế * Đồng hồ vạn năng * Động cơ 1 pha * Động cơ 3 pha * Máy 1 biến áp * Máy 3 biến áp * Công tắc tơ * Ampe kìm đo dòng dò * VOM/DVOM * Đồng hồ đo điện trở cách điện * Đồng hồ đo điện trở đất * Máy đo hiện sóng số (Digital Oscillosope) GW-Instek |
| 5.2 | Phòng thực hành Đo lường-Cảm biến | * Modul thí nghiệm cảm biến * Đồng hồ đa năng điện tử * Đồng hồ đa năng cơ- điện * Ampe-kìm * Cầu đo R-L-C * Osilloscope * Máy phát tần * Bộ tải R-L-C * Modun nguồn 24VDC * Modun cảm biến tiệm cận điện cảm * Modun cảm biến tiệm cận điện dung * Modun Encoder * Modun cảm biến sợi quang * Modun cảm biến quang thu phát độc lập * Modun cảm biến quang thu phát phản xạ * Modun cảm biến nhiệt độ * Modun đồng hồ đo xung * Modun Vonmet * Modun Ampemet * Modun điều khiển nhiệt độ * Modun rơle trung gian * Modun cảm biến mức * Modun cảm biến lực * Modun Cảm biến áp suất. |
| 5.3 | Phòng thực hành Máy điện | * Máy phát xoay chiều một pha sử dụng nam châm vĩnh cửu * Máy phát một chiều sử dụng nam châm vĩnh cửu * Máy phát một chiều dây quấn song song kích từ độc lập sử dụng cuộn kích từ * Máy phát một chiều dây quấn song song tự cảm sử dụng cuộn kích từ * Máy phát xoay chiều 3 pha kiểu phần ứng quay * Động cơ một chiều sử dụng nam châm vĩnh cửu * Động cơ DC dây quấn nối tiếp sử dụng cuộn kích từ * Động cơ DC dây quấn song song với bộ khởi động và từ trở trường * Động cơ DC đấu hỗn hợp * Động cơ góp điện AC (động cơ đa năng) * Động cơ cảm ứng lồng sóc * Động cơ cảm ứng điều khiển tốc độ 2 bước * Động cơ đẩy * Động cơ chạy bằng tụ điện * Động cơ phân cực (kiểu cuộn chắn) |
| 5.4 | Phòng thực hành Trang bị điện | * Bộ hình thực hành trang bị điện máy khoan cần * Bộ hình thực hành trang bị điện máy tiện * Bộ hình thực hành trang bị điện máy phay vạn năng * Bộ hình thực hành trang bị điện máy nâng hạ * Bộ hình thực hành trang bị điện máy doa * Bộ hình thực hành trang bị điện cầu trục |
| 5.5 | Phòng thực hành Điện tử công suất | * Module phát xung điều khiển. * Module chỉnh lưu điều khiển 1 pha. * Module đảo chiều động cơ 1 pha. * Module phát xung điều khiển  động cơ 1 chiều. * Module điều chỉnh điện áp trực tiếp bằng Thyristor * Module chỉnh lưu cầu 3 pha không đối xứng. * Module động lực điều chỉnh điện áp động cơ xoay chiều. * Module phát xung điều khiển bộ chỉnh lưu điều khiển 1 pha. * Module phát xung điều khiển đảo chiều động cơ 1 pha. * Module tổng hợp tín hiệu điều khiển. * Module mạch phát xung điều khiển chỉnh lưu cầu 3 pha không đối xứng. * Module Nguồn động lực - Nguồn nuôi * Module điều chế độ rộng xung. * Module hiển thị * Module biến đổi tần số * Module tải thí nghiệm. * Module Mạch động lực * Module mạch nghịch lưu * Oscilloscope số * Đồng hồ đo điện vạn năng số * Máy tính cài đặt các phần mềm mô phỏng điện tử công suất * Bàn thực hành chỉnh lưu có điều khiển * Bàn thực hành bộ băm xung áp một chiều * Bàn thực hành bộ điều áp xoay chiều ba pha * Bàn thực hành bộ nghịch lưu 1 pha * Bàn thực hành bộ nghịch lưu 3 pha * Bộ thiết bị đo gồm: * Ampe kìm đo dòng dò * VOM/DVOM * Đồng hồ đo điện trở cách điện * Đồng hồ đo điện trở đất * Máy đo hiện sóng số (Digital Oscillosope) GW-Instek * Máy phát hàm DDS GW-Instek * Máy đo điện trở, điện cảm và điện dung chính xác GW-Instek * Phần mềm chuyên dụng: Bộ công cụ phần mềm mô phỏng điện tử công suất và truyền động điện |
| 5.6 | Phòng thực hành Truyền động điện | * Bàn thí nghiệm sử dụng biến tần Micro Master * Động cơ để cho biến tần điều khiển, loại 0.25KW * Bàn thực hành truyền động động cơ điện một chiều * Bàn thực hành truyền động động cơ điện xoay chiều ba pha không đồng bộ * Bàn thực hành điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều * Bàn thực hành điều khiển tốc độ động cơ điện không đồng bộ ba pha * Bàn thực hành điều khiển tốc độ động cơ điện đồng bộ ba pha * Bàn nghiên cứu hệ điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều * Bàn nghiên cứu hệ điều khiển tốc độ động cơ điện không đồng bộ ba pha * Bàn nghiên cứu hệ điều khiển tốc độ động cơ điện đồng bộ ba pha * Phần mềm chuyên dụng: Matlab bản quyển |
| 5.7 | Phòng thực hành Điều khiển khí nén | * Bộ thực hành khí nén cơ bản * Bộ thực hành điện - khí nén cơ bản * Bộ thực hành điện - khí nén trình độ nâng cao * Bộ thực hành thủy lực cơ bản * Bộ thực hành điện - thủy lực cơ bản * Bộ thực hành PLC điều khiển hệ thống khí nén và thủy lực * Module nguồn cung cấp 24V DC và nguồn khí nén * Máy nén khí * Phần mềm chuyên dụng: PLECS, công cụ mô phỏng chuyên nghiệp cho thiết kế điều khiển |
| 5.8 | Phòng thực hành Điều khiển lập trình PLC | * Bàn thực hành PLC S7 – 300 SIEMENS * Modul điều khiển phân loại sản phẩm * Modul điều khiển thang máy 3 tầng * Modul điều khiển đèn giao thông * Modul khởi động sao/ tam giác ĐKB * Modul Logo * Mô hình thí nghiệm trạm phân phối vật gia công * Mô hình trạm xử lý gia công * Mô hình trạm lắp ráp sản phẩm * Mô hình trạm lưu trữ trung gian sản phẩm * Mô hình trạm lưu kho sản phẩm * Mô hình trạm điều khiển trung tâm * Mô hình máy tính giám sát trung tâm * Mô hình Robot 4 bậc tự do * Mô hình cánh tay Robot khí nén di chuyển vật |
| 5.9 | Phòng thực hành Vi điều khiển và ứng dụng | * Bộ KIT kiểm nghiệm thiết kế. * Bộ thực hành điều khiển động cơ điện ứng dụng Vi điều khiển: * Động cơ bước: điện áp định mức 5V, dòng điện định mức 1,5A, độ phân giải 1,8 độ/bước * Động cơ DC servo: điện áp định mức12V, tốc độ định mức 9600 rpm, tỷ số truyền 80:1, encoder 160 xung/vòng * Động cơ AC servo: điện áp định mức 3 pha 220V, tốc độ định mức 5000rpm, encoder 2500 xung/vòng * Bộ thực hành FPGA cho các cơ cấu chấp hành cơ bản: * Động cơ DC servo: điện áp định mức12V, tốc độ định mức 9600 rpm, tỷ số truyền 80:1, encoder 160 xung/vòng * Động cơ AC servo: điện áp định mức 3 pha 220V, tốc độ định mức 5000rpm, encoder 2500 xung/vòng * Xi lanh khí nén: Áp suất hoạt động: 0.1 đến 1 Mpa; Áp suất phá hủy: 1.5 Mpa; Hành trình: 25 đến 100mm; Đường kính nòng: 32 * Động cơ khí nén: Góc quay: 270 độ; Áp suất phá hủy: 1.5 MPa; Áp suất lớn nhất: 1.0 MPa; Áp suất nhỏ nhất: 0.15 MPa; Mômen lớn nhất: Tmax = 1.5 N.m * Hệ thống thiết bị hỗ trợ kết nối bộ điều khiển FPGA đến các cơ cấu chấp hành |
| 5.10 | Phòng thực hành SCADA | * Tủ máy tính cho Hệ thống giám sát điều khiển SCADA để giám sát, cảnh báo, vận hành tự động * Tủ PLC * Mô hình điều khiển lưu lượng * Mô hình điều khiển nhiệt độ * Mô hình điều khiển áp suất * Mô hình điều khiển nồng độ * Van servo * Van điện từ * Van tay * Transitter * Bộ hiển thị tín hiệu số analog Omron * Bơm 3 pha công suất 1,5kW * Biến tần (cho bơm) 2,2kW * Thùng trộn. |
| **6** | **Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông** | |
| 6.1 | Phòng thực hành Điện tử tương tự | * Máy hiện sóng Osilloscop dạng số * Máy hàn xung * Đồng hồ đa năng * Bộ nguồn một chiều * Modul thực hành bộ tương tự * Bàn thực hành đa năng * Tủ đa ngăn lữu trữ thiết bị và linh kiện |
| 6.2 | Phòng thực hành Điện tử số | * Bộ modul thực hành điện tử số đơn năng * Bộ thực hành công điện tử số đa năng * Đồng hồ đa năng * Máy hàn hơi * Bộ nguồn một chiều * Bàn thực hành đa năng * Tủ đa ngăn lữu trữ thiết bị và linh kiện |
| 6.3 | Phòng thực hành  Vi xử lý-Vi điều khiển | * Mô modul thực hành vi xử lý- vi điều khiển * Mạch nạp và máy tính lập trình * Máy hàn xung * Máy hàn hơi * Đồng hồ đa năng * Bàn thực hành đa năng * Tủ đa ngăn lữu trữ thiết bị và linh kiện |
| 6.4 | Phòng thực hành viễn thông | * Hệ thống thực hành thu phát truyền dẫn * Hệ thống thí nghiệm Antena * Hệ thống thực hành thông tin quang * Hệ thống thí nghiệm thông tin quang * Hệ thống thực hành tổng đài số * Bộ tổng đài điện thoại kỹ thuật số Alcatel-Lucent OmniPCX Office * Bộ thí nghiệm viễn thông ED2990- Hàn Quốc * Modul thực hành truyền thông tương tự DL 3155M60 * Modul ghép nối với PC DL3155AL2RM * Máy tính cài đặt phần mềm DL LAB * Hệ thống modul thực hành Hệ thống viễn thông tự phát triển * Hệ thống modul thực hành Chuyển mạch tổng đài tự phát triển * Hệ thống modul thực hành thu phát truyền dẫn tự phát triển * Máy hiện sóng Osilloscop * Bộ nguồn cấp 1 chiều DC DL2555ALD * Bộ nguồn thí nghiệm ED-345BM * Bộ đo công suất quang OPM-360 SANWA * Bộ phát xung thí nghiệm FG-1880B * Bàn thực hành đa năng * Tủ đa ngăn lữu trữ thiết bị và linh kiện |
| 6.5 | Xưởng thực hành sản xuất mạch in | * Máy phay đường mạch * Thiết bị mạ lỗ * Bàn chụp UV * Bàn kiểm tra chất lượng * Hệ thống bể kép ăn mòn và trung hòa * Máy in phim * Máy cán phim |
| 6.6 | Phòng thực hành truyền thông tiên tiến | * Hệ thống phần mềm mô phỏng mạng 4G-LTE * Hệ thống phần mềm mô phỏng các dịch vụ Viễn thông * Bộ Router/Switch * Bộ Modem/Router wifi * Client computer phục vụ thực hành cho sinh viên * Personal Computer dùng làm máy chủ (server) |
| **7** | **Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí** | |
| 7.1 | Phòng thực hành kỹ thuật CAD/CAM/CAE | * Bộ điều khiển và Phần mêm lập trình Siemens * Phần mềm CAD/CAM/CAE Topsolid bản quyền * Bộ máy tính PC và mạng LAN (hỗ trợ 20 bản cài đặt phần mềm bản quyền license 1 năm), có thể cài thêm nhiều phần mềm thiết kế CAD/CAM khác * Máy phay CNC NOVAMILL của hãng Denford (dạng mô hình) * Máy tiện CNC NOVATURN của hãng Denford (dạng mô hình) * Máy nén khí JUN-AIR đi kèm máy phay NOVAMILL |
| 7.2 | Xưởng thực hành CNC | * Máy phay CNC Xmill 640 * Máy tiện CNC CLK6140D/2 * Máy cắt dây CNC DEM 320A * Máy phay CNC Xmill 900L * Máy mài phẳng CNC ESG-63CNC * Máy mài phẳng HFS 2550B C |
| 7.3 | Xưởng thực hành cắt gọt | * Máy tiện T18A * Máy bào ngang B365 * Máy phay đứng NSM - VA 9300 * Máy khoan cần K525 * Máy phay Knuth Servomill 700 * Máy tiện Knuth Basic 180 Super * Máy khoan cần Knuth R40V * Máy khoan cần loại nhỏ Sharp * Máy mài 2 đá * Kho bảo quản vật tư, dụng cụ xưởng cắt gọt |
| 7.4 | Xưởng hàn | * Cabin hàn theo tiêu chuẩn * Máy cắt phôi * Máy hàn CO2 Junior 283 * Máy hàn hồ quang tay * Máy cắt plasma Postech-71P * Máy hàn MIG/MAG EP-350M * Máy hàn TIG ASEA-200TIG * Dụng cụ cắt bán tự động (rùa) * Kho bảo quản vật tư, dụng cụ xưởng hàn |
| 7.5 | Xưởng nguội | * Máy khoan bàn loại vừa DRILL PRESS * Máy cắt plasma Postech-71P * Máy cắt phôi * Bàn nguội tiêu chuẩn * Bàn máp loại vừa và nhỏ * Bộ dụng cụ kiểm tra sai lệch hình dạng hình học * Dụng cụ thực hành nguội (dũa, đục, búa...) * Kho bảo quản vật tư, dụng cụ xưởng nguội |
| 7.6 | Phòng đo kiểm đánh giá chất lượng sản phẩm | * Máy quét laser * Phần mềm xử lý dữ liệu quét Geomagic 3D System * Máy đo độ nhám bề mặt Hoffmann * Bộ dụng cụ đo kiểm hình dạng hình học Hoffmann * Bàn máp tiêu chuẩn * Máy kiểm tra độ cứng kiểu Rockwell- Hoffmann * Thiết bị đo chiều cao * Bàn đo kiểm chi tiết dạng trục * Bộ chi tiết mẫu tiêu chuẩn phục vụ thực hành |
| **8** | **Ngành Kế toán** | |
| 8.1 | Phòng thực hành kế toán ảo | * Máy tính chiếc kết nối mạng * Máy chiếu * Màn hình tivi * Micro + hệ thống loa * Hệ thống chứng từ kế toán in A0 * Hệ thống mẫu sổ kế toán chi tiết in A0 * Hệ thống mẫu sổ kế toán tổng hợp in A0 * Các qui trình kế toán in A0 * Các hình thức ghi sổ kế toán tổng hợp in bạt khổ lớn * Chế độ chứng từ, sổ kế toán và phương pháp lập chứng từ, ghi sổ kế toán khổ A3 * Hệ thống số liệu kế toán, biểu mẫu thực hành khổ A4 * Hệ thống đáp án: Chứng từ, sổ chi tiết, sổ tổng hợp, BCTC khổ A4 * Phần mềm xây dựng cho bài giảng thực hành * Hệ thống clip mô phỏng các quy trình kế toán |
| 8.2 | Phòng máy thực hành tin ứng dụng kế toán (Số lượng : HN 14 phòng + NĐ 2 phòng) | * 650 máy tính * Cài đặt phần mềm kế toán Misa và Fast Accounting * Bảng đa năng: 01 chiếc/phòng * Tivi: 01 chiếc/phòng |
| **9** | **Ngành Quản trị kinh doanh** | |
| 9.1 | Thực hành Quản trị chất lượng | * Máy tính kết nối mạng Internet, máy chiếu, các phần mềm, bảng biểu, sơ đồ …vv |
| 9.2 | Thực hành Quản trị nhân lực | * Máy tính kết nối mạng Internet, máy chiếu, các phần mềm, bảng biểu, sơ đồ …vv |
| 9.3 | Thực hành Quản trị sản xuất | * Máy tính kết nối mạng Internet, máy chiếu, các phần mềm, bảng biểu, sơ đồ …vv |
| 9.4 | Thực hành Quản trị tài chính | * Máy tính kết nối mạng Internet, máy chiếu, các phần mềm, bảng biểu, sơ đồ …vv |
| 9.5 | Thực hành Quản trị Marketing | * Máy tính kết nối mạng Internet, máy chiếu, các phần mềm, bảng biểu, sơ đồ …vv |
| 9.6 | Thực hành tin ứng dụng quản trị kinh doanh | * Máy tính kết nối mạng Internet, máy chiếu, các phần mềm, bảng biểu, sơ đồ …vv |
| 9.7 | Thực hành nghiên cứu và dự báo thị trường | * Máy tính kết nối mạng Internet, máy chiếu, các phần mềm, bảng biểu, sơ đồ …vv |
| 9.8 | Thực hành Quản trị bán hàng | * Máy tính kết nối mạng Internet, máy chiếu, các phần mềm, bảng biểu, sơ đồ …vv |
| 9.9 | Thực hành Quản trị hành chính văn phòng | * Máy tính kết nối mạng Internet, máy chiếu, các phần mềm, bảng biểu, sơ đồ …vv |
| **10** | **Ngành Tài chính - Ngân hàng** | |
| 10.1 | Phòng thực hành tài chính ngân hàng thủ công | * Bảng biểu quy trình thực hành các phần hành của ngành tài chính ngân hàng, * Bảng biểu, sổ sách chứng từ liên quan nghiệp vụ thuế, thanh toán quốc tế, ngân hàng, sổ sách chứng từ liên quan hoạt động thanh toán quốc tế, nghiệp vụ thuế, các nghiệp vụ của ngân hàng. * Mô hình phòng nghiệp vụ tài chính ngân hàng ảo mô phỏng hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp và ngân hàng. * Bộ số liệu thực tế của doanh nghiệp và ngân hàng dùng thực hành nghiệp vụ tài chính - ngân hàng. |
| 10.2 | Phòng thực hành máy ngành TCNH | * Máy tính nối mạng; * Phần mềm kê khai thuế, phần mềm nghiệp vụ ngân hàng, thanh toán quốc tế; * Bộ số liệu thực tế của doanh nghiệp và ngân hàng dùng thực hành nghiệp vụ tài chính - ngân hàng. |
| 10.3 | Phòng thực hành chuyên đề TCNH | * Máy tính nối mạng; * Tivi; * Phần mềm SPSS phân tích và sử lý số liệu; * Các bộ số liệu của doanh nghiệp để phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích chứng khoán, ngân hàng. |
| **11** | **Ngành Kinh doanh thương mại** | |

*4.1.3. Thống kê phòng học*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại phòng** | **Số lượng** |
| 1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 2 |
| 2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 65 |
| 3 | Phòng học từ 50-100 chỗ | 98 |
| 4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 57 |
| 5 | Số phòng học đa phương tiện | 135 |

Ghi chú: Số phòng học đa phương tiện nằm trong số lượng phòng chung của Nhà trường, được trang bị đầy đủ thiết bị đa phương tiện phục vụ giảng dạy, học tập.

*4.1.4. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo,…sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nhóm ngành đào tạo** | **Số lượng** |
| 1 | Nhóm ngành I | 0 |
| 2 | Nhóm ngành II | 0 |
| 3 | Nhóm ngành III | 15.768 |
| 4 | Nhóm ngành IV | 0 |
| 5 | Nhóm ngành V | 25.648 |
| 6 | Nhóm ngành VI | 0 |
| 7 | Nhóm ngành VII | 0 |

Ghi chú: Tổng số đầu sách là: 8.190 với 60.802 cuốn sách các loại.

*4.2. Danh sách giảng viên cơ hữu:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khối ngành/Nhóm ngành** | **Chức danh KH** | | **Bằng tốt nghiệp cao nhất** | | | |
| **GS** | **PGS** | **TSKH** | **TS** | **ThS** | **ĐH** |
| Nhóm ngành I | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Nhóm ngành II | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Nhóm ngành III | *0* | *0* | *0* | *14* | *204* | *21* |
| Nhóm ngành IV | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Nhóm ngành V | *0* | *2* | *0* | *20* | *204* | *39* |
| Nhóm ngành VI | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Nhóm ngành VII | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| GV môn chung | *0* | *0* | *0* | *6* | *97* | *17* |
| ***Tổng số giảng viên toàn trường*** | ***0*** | ***2*** | ***0*** | ***40*** | ***505*** | ***77*** |

*(Chi tiết theo Phụ lục số 1 đính kèm)*

*4.3. Danh sách giảng viên thỉnh giảng:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khối ngành/Nhóm ngành** | **Chức danh KH** | | **Bằng tốt nghiệp cao nhất** | | | |
| **GS** | **PGS** | **TSKH** | **TS** | **ThS** | **ĐH** |
| Nhóm ngành I | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Nhóm ngành II | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Nhóm ngành III | *0* | *13* | *0* | *16* | *11* | *0* |
| Nhóm ngành IV | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Nhóm ngành V | *0* | *0* | *0* | *28* | *41* | *0* |
| Nhóm ngành VI | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Nhóm ngành VII | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| GV môn chung | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***Tổng số giảng viên toàn trường*** | ***0*** | ***13*** | ***0*** | ***44*** | ***52*** | ***0*** |

*(Chi tiết theo Phụ lục số 2 đính kèm)*

**5. Tình hình việc làm (thống kê cho 2 khóa tốt nghiệp gần nhất)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khối ngành/ Nhóm ngành** | **Chỉ tiêu tuyển sinh** | | **Số SV trúng tuyển nhập học** | | **Số SV tốt nghiệp** | | **Số SV tốt nghiệp đã có việc làm sau 12 tháng** | |
| *ĐH* | *CĐSP* | *ĐH* | *CĐSP* | *ĐH* | *CĐSP* | *ĐH* | *CĐSP* |
| Nhóm ngành I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nhóm ngành II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nhóm ngành III | 4.350 | 0 | 4.416 | 0 | 3.898 | 0 | 2.699 | 0 |
| Nhóm ngành IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nhóm ngành V | 1.550 | 0 | 1.585 | 0 | 1.311 | 0 | 1.246 | 0 |
| Nhóm ngành VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nhóm ngành VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Tổng*** | ***5.900*** | ***0*** | ***6.010*** | ***0*** | ***5.209*** | ***0*** | ***3.945*** | ***0*** |

**6. Tài chính**

- Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường: 214.926.316.301 đồng.

- Tổng chi phí đào tạo trung bình 1sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: 214.926.316.301 đồng/16.898 sinh viên = 12.719.039 đồng/sinh viên/năm.

*Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018*

**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**PHỤ TRÁCH TRƯỜNG**

*(đã ký)*

***TS. Trần Hoàng Long***

***Phụ lục số 1:***

***4.2. Danh sách giảng viên cơ hữu:***

| **Khối ngành/ ngành** | **GS.TS/**  **GS.TSKH** | **PGS.TS/**  **PGS.TSKH** | **TS/**  **TSKH** | **ThS** | **ĐH** | **CĐ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Khối ngành III*** |  |  | ***14*** | ***204*** | ***21*** |  |
| *Ngành Kế toán* |  |  |  |  |  |  |
| Nguyễn Hồng Anh |  |  | x |  |  |  |
| Hoàng Thu Hiền |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Ngọc Lan |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Thị Ngọc Lan |  |  | x |  |  |  |
| Hoàng Thị Phương Lan |  |  | x |  |  |  |
| Phạm Thị Lụa |  |  | x |  |  |  |
| Đinh Thị Kim Xuyến |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Ngọc Khương |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thị Vân Anh |  |  |  | x |  |  |
| Lê Thị Bình |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Cúc |  |  |  | x |  |  |
| Đinh Doãn Cường |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thị Diệp |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Dung |  |  |  | x |  |  |
| Ngô Bỉnh Duy |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thị Duyên |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Hoàng Giang |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Quỳnh Giang |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thu Hà |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Ngọc Hà |  |  |  | x |  |  |
| Mai Thanh Hằng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thu Hằng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thuý Hằng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Hằng |  |  |  | x |  |  |
| Phan Thị Thu Hiền |  |  |  | x |  |  |
| Phùng Thị Hiền |  |  |  | x |  |  |
| Lê Thị Hòa |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thanh Hoài |  |  |  | x |  |  |
| Lưu Thị Hoan |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Hoàn |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Ánh Hồng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Quang Hưng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thanh Hương |  |  |  | x |  |  |
| Cao Thị Thanh Hường |  |  |  | x |  |  |
| Hoàng Thị Hường |  |  |  | x |  |  |
| Hoàng Thị Huyền |  |  |  | x |  |  |
| Đinh Thị Thuỳ Liên |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thùy Linh |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Luận |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Như Mạnh |  |  |  | x |  |  |
| Đặng Thị Mây |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Mỵ |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thu Nga |  |  |  | x |  |  |
| Trần Bích Nga |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Nguyệt |  |  |  | x |  |  |
| Trương Thị Nhung |  |  |  | x |  |  |
| Lê Thị Oanh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Tô Phượng |  |  |  | x |  |  |
| Tăng Thị Bích Quyên |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Quyên |  |  |  | x |  |  |
| Lê Thị Như Quỳnh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Sâm |  |  |  | x |  |  |
| Mai Thị Sen |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thị Thanh Tâm |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Thanh Tâm |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thị Thanh Tâm |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Hồng Thắm |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Thắm |  |  |  | x |  |  |
| Lê Minh Thành |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thọ |  |  |  | x |  |  |
| Trần Phương Thuý |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Thanh Thuý |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thanh Thuỷ |  |  |  | x |  |  |
| Lê Thị Thúy |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Ngọc Thúy |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Ngọc Toản |  |  |  | x |  |  |
| Ngô Thị Trà |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Tươi |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thị Tuyết |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Hải Vân |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Thùy Vân |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Hồng Vân |  |  |  | x |  |  |
| Lương Thị Yến |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Vũ Ánh Dương |  |  |  | x |  |  |
| Lương Thị Nga |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thanh Huyền |  |  |  | x |  |  |
| Chu Thị Thảo |  |  |  | x |  |  |
| Bùi Minh Tân |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Đình Chiến |  |  |  | x |  |  |
| Thân Văn Diễn |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Văn Học |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Ngọc Anh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thuỷ |  |  |  | x |  |  |
| Đinh Viết Xuân |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thanh Loan |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Minh Hương |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Văn Giảng |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thu Hương |  |  |  |  | x |  |
| Bùi Tuấn Anh |  |  |  |  | x |  |
| Phan Thị Thái |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Gia Dần |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Thị Thuỳ Linh |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Thị Bạch Tuyết |  |  |  |  | x |  |
| Đặng Ngọc Hợi |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Thị Hoa Nhài |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Thị Hải Yến |  |  |  |  | x |  |
| Lê Trọng Chương |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Thị Thu Hằng |  |  |  |  | x |  |
| Phạm Thị Lan Hương |  |  |  |  | x |  |
| Đinh Anh Minh |  |  |  |  | x |  |
| Đào Đình Hoàng |  |  |  |  | x |  |
| Trần Xuân Hà |  |  |  |  | x |  |
| Thái Minh Quang |  |  |  |  | x |  |
| *Ngành Quản trị kinh doanh* |  |  |  |  |  |  |
| Lưu Khánh Cường |  |  | x |  |  |  |
| Trần Hoàng Long |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Thị Lan Anh |  |  |  | x |  |  |
| Lê Thị Ánh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Viết Bình |  |  |  | x |  |  |
| Trần Huy Bình |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Đình Chuẩn |  |  |  | x |  |  |
| Hoàng Thị Chuyên |  |  |  | x |  |  |
| Trần Sĩ Định |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Đại Đồng |  |  |  | x |  |  |
| Trần Việt Dũng |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Huy Giang |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Giang |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Văn Giang |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Văn Hải |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Trung Hải |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Minh Hải |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Hằng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Hạnh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Hoài |  |  |  | x |  |  |
| Trần Mạnh Hùng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Hưng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Văn Hưng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Hương |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Minh Hương |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thu Hương |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thị Hường |  |  |  | x |  |  |
| Lê Thị Huyền |  |  |  | x |  |  |
| Lưu Huỳnh |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thọ Khải |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Văn Kỷ |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Phương Linh |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thùy Linh |  |  |  | x |  |  |
| Mai Thị Lụa |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Tiến Mạnh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Nguyệt Minh |  |  |  | x |  |  |
| Phan Thị Minh Phương |  |  |  | x |  |  |
| Đặng Thị Thu Phương |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Kim Phượng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thanh Sơn |  |  |  | x |  |  |
| Nông Mai Thanh |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thị Kim Thanh |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Hương Thanh |  |  |  | x |  |  |
| Hoàng Hiếu Thảo |  |  |  | x |  |  |
| Đoàn Kim Thêu |  |  |  | x |  |  |
| Mai Hoàng Thịnh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thu |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Thanh Thuỷ |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thu Trang |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thu Trang |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Trang |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Vũ Tuân |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Anh Tuấn |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Ngọc Tuấn |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Vân |  |  |  | x |  |  |
| Đan Thu Vân |  |  |  | x |  |  |
| Bùi Thị Xuân |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Thuý |  |  |  | x |  |  |
| Trần Lê Phong |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Như Vĩnh |  |  |  | x |  |  |
| Lê Thị Quỳnh Trang |  |  |  | x |  |  |
| Dương Thanh Tùng |  |  |  | x |  |  |
| Đoàn Thị Diệp Uyển |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Huệ Anh |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Minh Hoa |  |  |  | x |  |  |
| Đoàn Văn Đại |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thái Thuỷ |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Huyền |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Đức Cường |  |  |  |  | x |  |
| Trần Thị Thu Hà |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Thị Thu Trang |  |  |  |  | x |  |
| Vũ Trường Giang |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Đức Trung |  |  |  |  | x |  |
| *Ngành Tài chính ngân hàng* |  |  |  |  |  |  |
| Trần Đức Cân |  |  | x |  |  |  |
| Lê Hải Hà |  |  | x |  |  |  |
| Phùng Thị Lan Hương |  |  | x |  |  |  |
| Lê Nguyễn Diệu Anh |  |  |  | x |  |  |
| Mai Tuấn Anh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Ngọc Anh |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Ngọc Anh |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thị Anh |  |  |  | x |  |  |
| Trương Ngọc Chân |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Mỹ Dung |  |  |  | x |  |  |
| Đặng Hương Giang |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Thu Hà |  |  |  | x |  |  |
| Đường Thị Thanh Hải |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Ngọc Hải |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thị Bích Hảo |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Hoa |  |  |  | x |  |  |
| Lê Phương Hoa |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thanh Hương |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Thuỳ Linh |  |  |  | x |  |  |
| Ngô Thanh Loan |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thành Long |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Mai |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Ngọc Mai |  |  |  | x |  |  |
| Ngô Hoài Nam |  |  |  | x |  |  |
| Đoàn Phương Ngân |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Bích Ngọc |  |  |  | x |  |  |
| Đoàn Thị Nguyệt |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thị Thục Oanh |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Diệu Phúc |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thanh Phúc |  |  |  | x |  |  |
| Hoàng Thúy Phương |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thị Thu Quỳnh |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Đức Tài |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thị Kim Thanh |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Phương Thảo |  |  |  | x |  |  |
| Trương Thị Thảo |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Kim Thoa |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thị Kim Thu |  |  |  | x |  |  |
| Lý Thị Thúy |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thanh Thúy |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Tình |  |  |  | x |  |  |
| Đặng Thu Trang |  |  |  | x |  |  |
| Lê Minh Trang |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Quỳnh Trang |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thành Trung |  |  |  | x |  |  |
| Trần Ngọc Vân |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Hồng Yến |  |  |  | x |  |  |
| Trần Xuân Huy |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Kim Liên |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Thanh Hương |  |  |  | x |  |  |
| Lê Mạnh Thắng |  |  |  | x |  |  |
| *Ngành Kinh doanh thương mại* |  |  |  |  |  |  |
| Nguyễn Thị Chi |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Thị Phượng |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Thúy Hải |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thanh Hoa |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thị Thu Hương |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thanh Thảo |  |  |  | x |  |  |
| Lê Thị Vân Anh |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Thu Huyền |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Hương Liên |  |  |  | x |  |  |
| Trần Đăng Quân |  |  |  | x |  |  |
| Trần Ngọc Tú |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thanh Hoa |  |  |  | x |  |  |
| ***Khối ngành V*** |  | ***2*** | ***20*** | ***204*** | ***39*** |  |
| *Ngành Công nghệ dệt, may* |  |  |  |  |  |  |
| Lưu Thị Tho |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Thị Lan Anh |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Thu Hà |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thanh Hải |  |  |  | x |  |  |
| Bùi Thị Thu Hiền |  |  |  | x |  |  |
| Đặng Thị Kim Hoa |  |  |  | x |  |  |
| Bùi Thanh Hương |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thu Lan |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thị Tuyết Lan |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thị Lan |  |  |  | x |  |  |
| Trần Nguyên Lân |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Sinh Lương |  |  |  | x |  |  |
| Đặng Thị Lý |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Dương Quang |  |  |  | x |  |  |
| Lê Thị Tâm Thanh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Bích Thuỷ |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thu Thuỷ |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Quốc Toản |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Yến |  |  |  | x |  |  |
| Bùi Quang Lập |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Gia Phong |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thu Thủy |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Nhuần |  |  |  | x |  |  |
| Lê Việt Xô |  |  |  | x |  |  |
| Trần Trường Giang |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thu Hường |  |  |  | x |  |  |
| Lê Thị Hồng Hạnh |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Hữu Mỹ Dục |  |  |  | x |  |  |
| Lưu Thị Mai Lan |  |  |  | x |  |  |
| Quách Thùy Dương |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Quang Hưng |  |  |  | x |  |  |
| Trần Tuấn Anh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Ngọc Minh |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thị Phượng |  |  |  | x |  |  |
| Hà Thị Thu Thuỷ |  |  |  | x |  |  |
| Trần Mạnh Tiến |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Thu Hà |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Thanh Tân |  |  |  | x |  |  |
| Phương Công Huấn |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Thị Huyền Nhung |  |  |  |  | x |  |
| Phùng Thị Xuân Thu |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Thị Hồng |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Thị Kim Hoa |  |  |  |  | x |  |
| Lưu Trọng Lư |  |  |  |  | x |  |
| Lê Đức Toản |  |  |  |  | x |  |
| Trần Thị Ánh |  |  |  |  | x |  |
| Trần Hoàng Yến |  |  |  |  | x |  |
| Đặng Thị Phượng |  |  |  |  | x |  |
| Phan Thị Thanh Thuỷ |  |  |  |  | x |  |
| Đoàn Trần Nguyên |  |  |  |  | x |  |
| Trần Văn Tài |  |  |  |  | x |  |
| Phạm Quang Khánh |  |  |  |  | x |  |
| *Ngành Công nghệ sợi, dệt* |  |  |  |  |  |  |
| Nguyễn Thị Thảo |  |  | x |  |  |  |
| Tạ Thị Ngọc Dung |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thanh Nam |  |  |  | x |  |  |
| Lê Xuân Thắng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thuỳ |  |  |  | x |  |  |
| Đào Anh Tuấn |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Phương Thu |  |  |  |  | x |  |
| Công nghệ thực phẩm |  |  |  |  |  |  |
| Hồ Tuấn Anh |  | x |  |  |  |  |
| Vũ Thị Ngọc Bích |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Thị Mai Hương |  |  | x |  |  |  |
| Vũ Phương Lan |  |  | x |  |  |  |
| Phạm Thị Thu Hoài |  |  | x |  |  |  |
| Lê Văn Huỳnh |  |  | x |  |  |  |
| Đặng Thị Thanh Quyên |  |  | x |  |  |  |
| Mai Thị Vân Anh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Chà |  |  |  | x |  |  |
| Lê Minh Châu |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thị Thu Hà |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Thanh Hải |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thị Minh Hạnh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Hiền |  |  |  | x |  |  |
| Phan Thị Thanh Hương |  |  |  | x |  |  |
| Lê Văn Kiên |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Thúy Quỳnh |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Thu |  |  |  | x |  |  |
| Bùi Thị Thu Hằng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Phương Lan |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Tuyết Mai |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Thanh Thủy |  |  |  | x |  |  |
| Trần Đức Hiển |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Hà |  |  |  | x |  |  |
| Trương Thị Thuỷ |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Hải Đức |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Quang Tứ |  |  |  |  | x |  |
| Dương Hồng Nhạn |  |  |  |  | x |  |
| *Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa* |  |  |  |  |  |  |
| Võ Thu Hà |  | x |  |  |  |  |
| Nguyễn Hải Bình |  |  |  | x |  |  |
| Hoàng Đình Cơ |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Cao Cường |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Đức Điển |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Minh Đông |  |  |  | x |  |  |
| Trần Đông |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Đức Dương |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Đức Dương |  |  |  | x |  |  |
| Mai Văn Duy |  |  |  | x |  |  |
| Hà Huy Giáp |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Văn Huy |  |  |  | x |  |  |
| Trần Ngọc Sơn |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thành |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Viết Thông |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thùy Dung |  |  |  | x |  |  |
| Đặng Thị Tuyết Minh |  |  |  | x |  |  |
| *Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông* |  |  |  |  |  |  |
| Bùi Huy Hải |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Mai Anh |  |  |  | x |  |  |
| Trần Quang Bách |  |  |  | x |  |  |
| Tô Văn Bình |  |  |  | x |  |  |
| Lê Tuấn Đạt |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Trung Dũng |  |  |  | x |  |  |
| Giáp Văn Dương |  |  |  | x |  |  |
| Đặng Thị Hương Giang |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Thu Hà |  |  |  | x |  |  |
| Bùi Văn Hậu |  |  |  | x |  |  |
| Đào Hưng |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Hường |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Văn Nam |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Anh Nam |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Hồng Nhung |  |  |  | x |  |  |
| Châu Thanh Phương |  |  |  | x |  |  |
| Bùi Thị Phượng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Ngọc Thành |  |  |  | x |  |  |
| Ninh Văn Thọ |  |  |  | x |  |  |
| Đặng Khánh Toàn |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Anh Tuấn |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thiên Tân |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Trường Giang |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Thu Hường |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thu Hương |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Ích Tú |  |  |  |  | x |  |
| Đặng Quang Huy |  |  |  |  | x |  |
| *Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử* |  |  |  |  |  |  |
| Trần Đức Chuyển |  |  | x |  |  |  |
| Đặng Anh Đức |  |  | x |  |  |  |
| Lê Văn Ánh |  |  |  | x |  |  |
| Trần Quốc Đạt |  |  |  | x |  |  |
| Đinh Thị Hằng |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Quang Hiệp |  |  |  | x |  |  |
| Roãn Văn Hoá |  |  |  | x |  |  |
| Lê Thị Hoàn |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Duy Hưng |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Ngọc Khánh |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thị Tố Linh |  |  |  | x |  |  |
| Đinh Thọ Long |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Văn Minh |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Ngọc Sâm |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Văn Toàn |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Lộc Cường |  |  |  | x |  |  |
| Trương Công Toại |  |  |  | x |  |  |
| Trần Minh Tâm |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thu Trang |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Dung |  |  |  | x |  |  |
| Lê Kim Anh |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Xuân Phú |  |  |  | x |  |  |
| Phương Mai Anh |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Thuỳ Linh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thuỵ Phương |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Ngoan |  |  |  | x |  |  |
| Trần Tuệ An |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Hệ |  |  |  | x |  |  |
| Mai Văn Tào |  |  |  |  | x |  |
| Phạm Ngọc Cường |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Hồ Khải |  |  |  |  | x |  |
| Lê Thanh Tùng |  |  |  |  | x |  |
| *Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí* |  |  |  |  |  |  |
| Phạm Vũ Dũng |  |  | x |  |  |  |
| Hồ Hữu Hùng |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Hữu Quang |  |  | x |  |  |  |
| Vũ Kim Thái |  |  | x |  |  |  |
| Vũ Hoài Anh |  |  |  | x |  |  |
| Chu Việt Cường |  |  |  | x |  |  |
| Trương Minh Đức |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Tiến Dũng |  |  |  | x |  |  |
| Trần Ngọc Hải |  |  |  | x |  |  |
| Đặng Văn Hoà |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thành Huân |  |  |  | x |  |  |
| Bùi Ánh Hưng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Tuấn Hưng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Hương |  |  |  | x |  |  |
| Trần Vũ Lâm |  |  |  | x |  |  |
| Trịnh Thị Mai |  |  |  | x |  |  |
| Trần Văn Mạnh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Văn Mùi |  |  |  | x |  |  |
| Dương Hải Nam |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Đức Quang |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thọ Sơn |  |  |  | x |  |  |
| Trần Trọng Thể |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Trung Thiên |  |  |  | x |  |  |
| Lê Như Trang |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Văn Trúc |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Anh Tuấn |  |  |  | x |  |  |
| Hoàng Anh Tuấn |  |  |  | x |  |  |
| Trịnh Kiều Tuấn |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Anh Tuấn |  |  |  | x |  |  |
| Kiều Xuân Viễn |  |  |  | x |  |  |
| Bùi Thị Huế |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Liên |  |  |  | x |  |  |
| Đinh Văn Tình |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thu |  |  |  | x |  |  |
| Phan Trọng Đức |  |  |  | x |  |  |
| Lê Văn Tiến |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Ngọc Sang |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Mạnh Hà |  |  |  |  | x |  |
| Dương Thị Phương |  |  |  |  | x |  |
| *Ngành Công nghệ thông tin* |  |  |  |  |  |  |
| Phùng Thị Thu Hiền |  |  | x |  |  |  |
| Phạm Văn Bằng |  |  | x |  |  |  |
| Lê Xuân Huy |  |  | x |  |  |  |
| Trần Thị Hoàng Yến |  |  | x |  |  |  |
| Cao Diệp Thắng |  |  | x |  |  |  |
| Vũ Văn Đốc |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Hương |  |  |  | x |  |  |
| Đào Thị Phương Anh |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Lan Anh |  |  |  | x |  |  |
| Cao Ngọc Ánh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Hoàng Chiến |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thanh Đại |  |  |  | x |  |  |
| Trần Minh Đức |  |  |  | x |  |  |
| Đặng Văn Giang |  |  |  | x |  |  |
| Điền Thị Hồng Hà |  |  |  | x |  |  |
| Đường Tuấn Hải |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Mỹ Hạnh |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Tuấn Hạnh |  |  |  | x |  |  |
| Doãn Thị Thuý Hiền |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thu Hiền |  |  |  | x |  |  |
| Lê Thị Thu Hiền |  |  |  | x |  |  |
| Lương Thị Thảo Hiếu |  |  |  | x |  |  |
| Trần Quốc Hoàn |  |  |  | x |  |  |
| Lê Thị Kiều Oanh |  |  |  | x |  |  |
| Hoàng Thị Phượng |  |  |  | x |  |  |
| Bùi Văn Tân |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Minh Thái |  |  |  | x |  |  |
| Trần Bích Thảo |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Thuỳ |  |  |  | x |  |  |
| Mai Mạnh Trừng |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thu Uyên |  |  |  | x |  |  |
| Hà Anh Dũng |  |  |  | x |  |  |
| Lê Lệ Hằng |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Anh Hoa |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Hạnh Lê |  |  |  | x |  |  |
| Trần Chí Lê |  |  |  | x |  |  |
| Chu Bình Minh |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thị Ngọc |  |  |  | x |  |  |
| Hà Thị Thanh |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Kim Thanh |  |  |  | x |  |  |
| Ngô Thị Toán |  |  |  | x |  |  |
| Trần Văn Toàn |  |  |  | x |  |  |
| Cao Thị Thanh Xuân |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thanh Bình |  |  |  | x |  |  |
| Trần Ngọc Huy |  |  |  | x |  |  |
| Phí Thị Kiều Liên |  |  |  | x |  |  |
| Trần Hồng Việt |  |  |  | x |  |  |
| Dương Thế Việt |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Văn Hoà |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thị Thu Huyền |  |  |  | x |  |  |
| Hoàng Thị Minh Châu |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Như Cường |  |  |  | x |  |  |
| Đinh Trường Ninh |  |  |  |  | x |  |
| Lê Thanh Của |  |  |  |  | x |  |
| Phạm Ngọc Tuân |  |  |  |  | x |  |
| Đào Thuỵ Ánh |  |  |  |  | x |  |
| Trần Quốc Toản |  |  |  |  | x |  |
| Lê Thanh Sơn |  |  |  |  | x |  |
| Tiết Quang Thắng |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Quang Chánh |  |  |  |  | x |  |
| Trần Văn Trường |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Hải Chung |  |  |  |  | x |  |
| Vũ Minh Đức |  |  |  |  | x |  |
| ***GV các môn chung*** |  |  | ***6*** | ***97*** | ***17*** |  |
| Nguyễn Thị Hà |  |  | x |  |  |  |
| Vũ Thị Nguyệt |  |  | x |  |  |  |
| Trần Ngọc Ban |  |  |  | x |  |  |
| Hà Diệu Hằng |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Thu Hằng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Diệu Hiền |  |  |  | x |  |  |
| Hồ Mai Hoa |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Hữu Thành Hội |  |  |  | x |  |  |
| Hồ Thị Phương |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Hồng Sâm |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Thư |  |  |  | x |  |  |
| Trần Mạnh Toàn |  |  |  | x |  |  |
| Đặng Thị Thu Hiền |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Duy Tưởng |  |  |  |  | x |  |
| Võ Thị Dương |  |  | x |  |  |  |
| Lê Thị Lý |  |  | x |  |  |  |
| Bùi Thanh Thuỷ |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Văn Bảng |  |  |  | x |  |  |
| Đào Thanh Bình |  |  |  | x |  |  |
| Mai Chi |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Thuỳ Dương |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thu Hà |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Thanh Hằng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Mỹ Hạnh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Hiền |  |  |  | x |  |  |
| Đoàn Thị Hiền |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Hương |  |  |  | x |  |  |
| Phan Thị Hương |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Thu Huyền |  |  |  | x |  |  |
| Lại Thị Thuỳ Linh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Luyến |  |  |  | x |  |  |
| Ngô Thị Mai |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Mỵ |  |  |  | x |  |  |
| Đinh Thị Cẩm Nhung |  |  |  | x |  |  |
| Hoàng Thị Thu Thủy |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thị Trang |  |  |  | x |  |  |
| Ninh Văn Hùng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Minh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Ngọc Anh |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Duyên |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thuận Giang |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thị Hồng Hà |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thu Hà |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thu Hiền |  |  |  | x |  |  |
| Khiếu Thị Hương |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thanh Hương |  |  |  | x |  |  |
| Đặng Thị Thanh Hương |  |  |  | x |  |  |
| Hoàng Thị Thanh Huyền |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thị Ngọc Lan |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Khương Liên |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Mỹ Linh |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Vũ Minh Lộc |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Luyến |  |  |  | x |  |  |
| Hoàng Thị Minh Lý |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thúy Ngọc |  |  |  | x |  |  |
| Hoàng Thị Ánh Nguyệt |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Nhãn |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Hồng Nhung |  |  |  | x |  |  |
| Trần Hoài Ninh |  |  |  | x |  |  |
| Hoàng Thị Oanh |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Việt Phương |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Thanh Phương |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Minh Phương |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Quỳnh |  |  |  | x |  |  |
| Lê Thị Tâm |  |  |  | x |  |  |
| Lê Thị Thanh Tâm |  |  |  | x |  |  |
| Hoàng Thị Kim Thoa |  |  |  | x |  |  |
| Lê Mỵ Thu |  |  |  | x |  |  |
| Lê Anh Thư |  |  |  | x |  |  |
| Lưu Thị Phương Thuý |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Thuý |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Lệ Thuỷ |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Kim Uyên |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thị Hồng Vân |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thị Tiểu Yến |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thu Yến |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Thanh Hà |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Nhất Khiêm |  |  |  | x |  |  |
| Trần Kim Yến |  |  |  | x |  |  |
| Trần Hải Yến |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Diệu Linh |  |  |  |  | x |  |
| Bùi Thị Nga |  |  |  |  | x |  |
| Phạm Thị Quỳnh |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Thị Thanh Trà |  |  |  |  | x |  |
| Trần Thị Ngọc Mai |  |  |  |  | x |  |
| Trần Thanh Nga |  |  |  |  | x |  |
| Trần Thị Gấm |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Thị Ngọc |  |  |  |  | x |  |
| Trần Trọng Thân |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Tiến Cường |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Cao Cường |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Quang Đức |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Tuấn Hải |  |  |  | x |  |  |
| Trần Mạnh Huân |  |  |  | x |  |  |
| Thái Chí Linh |  |  |  | x |  |  |
| Hoàng Hoài Nam |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Văn Nghiêm |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Tuấn Phong |  |  |  | x |  |  |
| Đoàn Thanh Phong |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Tiến Quân |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thị Phương Thảo |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Quang Thoả |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Đức Toàn |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thị Huyền Trang |  |  |  | x |  |  |
| Đoàn Hùng Tráng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Tiến Trung |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Hồng Thanh |  |  |  | x |  |  |
| Bùi Thanh Tuân |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Anh Tuấn |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Văn Tùng |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Tuyết |  |  |  | x |  |  |
| Cao Duy Chương |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Minh Tân |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Văn Dũng |  |  |  |  | x |  |
| Lê Văn Dũng |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Ngọc Hữu |  |  |  |  | x |  |
| Bùi Lệ Thu |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Nam Trà |  |  |  |  | x |  |
| Nguyễn Thị Thảo Mai |  |  |  |  | x |  |
| Đào Ngọc Minh |  |  |  |  | x |  |
| ***Tổng số giảng viên cơ hữu toàn trường*** |  | ***2*** | ***40*** | ***505*** | ***77*** |  |

***Phụ lục số 2:***

***4.3. Danh sách giảng viên thỉnh giảng:***

| **Khối ngành/ ngành** | **GS.TS/**  **GS.TSKH** | **PGS.TS/**  **PGS.TSKH** | **TS/**  **TSKH** | **ThS** | **ĐH** | **CĐ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Khối ngành III*** |  | ***13*** | ***16*** | ***11*** | ***0*** |  |
| *Ngành Kế toán* |  |  |  |  |  |  |
| Nghiêm Văn Lợi |  | x |  |  |  |  |
| Giang Thị Xuyến |  | x |  |  |  |  |
| Ngô Thị Thu Hồng |  | x |  |  |  |  |
| Phạm Đức Cường |  | x |  |  |  |  |
| Nguyễn Phú Giang |  | x |  |  |  |  |
| Chúc Anh Tú |  | x |  |  |  |  |
| Lê Thị Thanh Hải |  | x |  |  |  |  |
| Lưu Đức Tuyên |  | x |  |  |  |  |
| Hà Thị Ngọc Hà |  |  | x |  |  |  |
| Trần Hải Long |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Thị Ngọc Lan |  |  | x |  |  |  |
| Phí Văn Trọng |  |  | x |  |  |  |
| Trần Trung Tuấn |  |  | x |  |  |  |
| *Ngành Quản trị kinh doanh* |  |  |  |  |  |  |
| Đinh Văn Thành |  | x |  |  |  |  |
| Nguyễn Thiên Sứ |  |  | x |  |  |  |
| Vũ Dương Hoà |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Mạnh Hùng |  |  | x |  |  |  |
| Mai Đình Lâm |  |  | x |  |  |  |
| Trần Quang Thắng |  |  | x |  |  |  |
| Ngô Anh Cường |  |  | x |  |  |  |
| Đỗ Thị Minh Nguyệt |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thúy Nga |  |  |  | x |  |  |
| Đoàn Văn Bân |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Mai |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ thị Phúc |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Trung Hiếu |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thị Mai Quyên |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thúy Nga |  |  |  | x |  |  |
| *Ngành Tài chính ngân hàng* |  |  |  |  |  |  |
| Nguyễn Thị Thuỳ Vinh |  | x |  |  |  |  |
| Nguyễn Thị Tường Anh |  | x |  |  |  |  |
| Vũ Hoàng Nam |  | x |  |  |  |  |
| Vũ Văn Tùng |  | x |  |  |  |  |
| Vũ Thị Minh Luận |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Thị Mai Chi |  |  | x |  |  |  |
| Phùng Mạnh Hùng |  |  | x |  |  |  |
| Dương Văn Hoà |  |  | x |  |  |  |
| Hoàng Việt Trung |  |  | x |  |  |  |
| *Ngành Kinh doanh thương mại* |  |  |  |  |  |  |
| Dương Thị Hạnh |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Tuấn Tùng |  |  |  | x |  |  |
| Phạm Thị Chinh |  |  |  | x |  |  |
| ***Khối ngành V*** |  | ***0*** | ***28*** | ***41*** | ***0*** |  |
| *Ngành Công nghệ dệt, may* |  |  |  |  |  |  |
| Phạm Đức Dương |  |  | x |  |  |  |
| Dương Thị Hân |  |  |  | x |  |  |
| Trương Thiên Quốc Chuyên |  |  |  | x |  |  |
| Trương Thanh Giang |  |  |  | x |  |  |
| Đoàn Thị Lý |  |  |  | x |  |  |
| Bùi Thế Hanh |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Thị Phương Mai |  |  |  | x |  |  |
| Trần Thụy Liên |  |  |  | x |  |  |
| Dương Công Bằng |  |  |  | x |  |  |
| Ngô Thị Kim Thoa |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Ngọc Tiệp |  |  |  | x |  |  |
| Đặng Thị Đan |  |  |  | x |  |  |
| Đỗ Xuân Tùng |  |  |  | x |  |  |
| Trần Xuân Khương |  |  |  | x |  |  |
| *Ngành Công nghệ sợi, dệt* |  |  |  |  |  |  |
| Đỗ Huy Đông |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Xuân |  |  |  | x |  |  |
| *Ngành Công nghệ thực phẩm* |  |  |  |  |  |  |
| Nguyễn Chí Dũng |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Văn Mạnh |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Thu Huyền |  |  | x |  |  |  |
| Lê Đức Thông |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Thị Sơn |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Phương Thảo |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Quốc Việt |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Đức Hạnh |  |  |  | x |  |  |
| Tạ Quang Tân |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Lệ Hằng |  |  |  | x |  |  |
| *Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa* |  |  |  |  |  |  |
| Võ Quang Lạp |  |  | x |  |  |  |
| Võ Quang Vinh |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Hoàng Nam |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Tùng Lâm |  |  | x |  |  |  |
| *Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông* |  |  |  |  |  |  |
| Hoàng Trọng Ninh |  |  | x |  |  |  |
| Đặng Vũ Hồng |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Bảo Trung |  |  |  | x |  |  |
| Lương Tuấn Hải |  |  |  | x |  |  |
| Dương Nguyên Trung |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Phương Anh |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thị Nhật |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Thị Luyến |  |  |  | x |  |  |
| *Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử* |  |  |  |  |  |  |
| Nguyễn Đình Thắng |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Hoàng Việt |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Quang Thuấn |  |  | x |  |  |  |
| Đào Hoa Việt |  |  | x |  |  |  |
| Phạm Tuấn Thành |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Thanh Tiên |  |  | x |  |  |  |
| *Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí* |  |  |  |  |  |  |
| Phan Đình Hiếu |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Văn Thắng |  |  | x |  |  |  |
| Hoàng Tiến Dũng |  |  | x |  |  |  |
| Trương Hoành Sơn |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Kiên Trung |  |  | x |  |  |  |
| Tào Ngọc Linh |  |  | x |  |  |  |
| Nguyễn Ngọc Kiên |  |  | x |  |  |  |
| Bùi Tuấn Anh |  |  | x |  |  |  |
| *Ngành Công nghệ thông tin* |  |  |  |  |  |  |
| Vũ Việt Vũ |  |  | x |  |  |  |
| Trương Thị Thu Hà |  |  | x |  |  |  |
| Phan Thanh Toàn |  |  | x |  |  |  |
| Lê Thị Ánh Tuyết |  |  |  | x |  |  |
| Phan Thị Huệ |  |  |  | x |  |  |
| Văn Thị Hồng Phúc |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Anh Tuấn |  |  |  | x |  |  |
| Văn Thị Thu Trang |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Thị Hạnh |  |  |  | x |  |  |
| Lê Thị Thu Thảo |  |  |  | x |  |  |
| Bùi Văn Công |  |  |  | x |  |  |
| Vũ Đình Thắng |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Văn Trung |  |  |  | x |  |  |
| Nguyễn Văn Vũ |  |  |  | x |  |  |
| Trần Văn Long |  |  |  | x |  |  |
| Trần Bình Thành |  |  |  | x |  |  |
| Trần Mạnh Trường |  |  |  | x |  |  |
| ***Tổng số giảng viên thỉnh giảng toàn trường*** |  | ***13*** | ***44*** | ***52*** | ***0*** | ***0*** |