**CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU:**

 **1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá**

- Tổng diện tích đất của trường: 45.784m².

- Ký túc xá: Nhà trường không có ký túc xá riêng, nhưng khu Ký túc xá sinh viên của tỉnh Nam Định với trên 6.000 giường nằm ngay sát bên cạnh nhà trường được ưu tiên dành cho sinh viên trúng tuyển vào trường Đại học Lương Thế Vinh..

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên chính quy: 26,6 m².

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 cơ hữu | 81 | 6738 |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 2 | 500 |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 10 | 1230 |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 39 | 3040 |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 5 | 250 |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 1 | 150 |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 24 | 1568 |
| 2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 1 | 350 |
| 3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 5 | 528 |
|   | Tổng (1+2+3) | 87 | 7616 |

**2. Các thông tin khác**

a. Các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị

| **TT** | **Tên** | **Các trang thiết bị chính** | **Phục vụ Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng thí nghiệm vật lý, hóa học | Máy hút ẩm, bếp cách thủy, tủ sấy, phễu triết, nhiệt kế thủy ngân, vòng tròn đổ bình cầu, chai nút mài, pipet thẳng, ống đong và các dụng cụ thí nghiệm khác ... | Khối ngành V |
| 2 | Phòng thí nghiệm sinh học | Máy khuấy từ gia nhiệt, máy so màu, máy ẩm, máy lắc, tủ ấm hiện số, và các dụng cụ khác ... | Khối ngành V |
| 3 | Phòng Thực hành Xây dựng | Cối đầm chặt, cân kỹ thuật, máy thấm, máy nén, các dụng cụ, công cụ khác ... | Khối ngành V |
| 4 | Phòng thực hành Điện | Máy giao động ký, máy hiện sóng, biến tần, động cơ mặt bích, các dụng cụ khác ... | Khối ngành V |
| 5 | Phòng Thực hành Cơ khí | Máy phay lăn răng (CNC), máy tiện, máy khoan cần, các công cụ, dụng cụ khác ... | Khối ngành V |

b. Thống kê về học liệu (sách, tạp chí, ebook, cơ sở dữ liệu điện tử trong thư viện của trường)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nhóm ngành đào tạo** | **Số lượng (đầu sách)** |
| 1 | Nhóm ngành I | 0 |
| 2 | Nhóm ngành II | 0 |
| 3 | Nhóm ngành III | 2.453 |
| 4 | Nhóm ngành IV | 0 |
| 5 | Nhóm ngành V | 1.526 |
| 6 | Nhóm ngành VI | 0 |
| 7 | Nhóm ngành VII | 352 |