|  |  |
| --- | --- |
| LOGO1 | **TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH****TRUNG TÂM SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ ĐỜI SỐNG** Địa chỉ: 188 - Nguyễn Đăng Đạo - TP Bắc Ninh - Bắc NinhĐT: 09126707272 Email: giathanhtdt@gmail.com |

**MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG**

**NĂM HỌC 2023 - 2024**

Năm học 2023 - 2024, toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động Trung tâm Sản xuất, Dịch vụ và Đời sống, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chất lượng năm học như sau:

1. Tuyển sinh đầu vào chính khóa 53 với tổng số là 1450 sv. Trong đó hệ cao đẳng là 650 sinh viên, hệ trung cấp là 800 học sinh.
2. Khảo sát lấy ý kiến 15 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động HSSV của trường tốt nghiệp về hoạt động của trường.
3. Khảo sát lấy ý kiến 90% cựu HSSV về hoạt động của trường.
4. 100% cán bộ, nhân viên và người lao động Trung tâm Sản xuất, Dịch vụ và Đời sống đạt lao động tiên tiến, trong đó chiến sĩ thi đua 01 đồng chí (20%).
5. 100% HSSV được tư vấn giới thiệu việc làm trước khi tốt nghiệp.
6. 90% HSSV tốt nghiệp có việc làm sau 6 tháng.
7. Công tác đào tạo; Thực tập trải nghiệm công việc thực tế tại doanh nghiệp chiếm 25% đối với các nghề trọng điểm và chiếm 20% đối với các nghề khác. Đạt 700 lượt.
8. Đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và tài trợ học bổng 150 sinh viên.
9. Sửa chữa tốt các tài sản được nhà trường giao cho Trung tâm.
10. Nhà ăn, căng tin đảm bảo tốt khâu vệ sinh, sạch sẽ và an toàn thực phẩm .

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TRUNG TÂM SXD&ĐS****GIÁM ĐỐC****Nguyễn Gia Thành** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOGO1 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINHBỘ PHẬN: TRUNG TÂM SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ ĐỜI SỐNGNĂM HỌC 2023 - 2024 | Mã hoá: SXDVĐS/KHMT/ 01  |
| Lần ban hành: 01 |
| Hiệu lực từ ngày: 01/11/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 02 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 01**

1. **Nội dung mục tiêu số 1: Tuyển sinh đầu vào chính khóa 53 với tổng số là 1450 sv. Trong đó hệ cao đẳng là 650 sinh viên, hệ trung cấp là 800 học sinh.**

**Chữ viết tắt:** BLĐ : Ban lãnh đạo;

SXDVĐS : Sản xuất,Dịch vụ và Đời sống;

ĐTHTQT : Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

THPT : Trường trung học phổ thông;

THCS : Trường trung học cơ sở;

| **Stt** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Người/Đơn vị****thực hiện** | **Người/Đơn vị****phối hợp** | **Hồ sơ/Kết quả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | Tuyển sinh đầu vào chính khóa 53 với tổng số là 1450 HSSV. Trong đó hệ cao đẳng là 650 sinh viên, hệ trung cấp là 800 học sinh. | 30/10/2024 | Trung tâm SXDVĐS | Tổ tuyển sinh chuyên trách và toàn thể cán bộ CNVC và lao động của nhà trường | 1450 HSSV |
|  | 1. Xây dựng kế hoạch tổng thể tuyển sinh đạt chỉ tiêu đề ra
 |  | Lê Mạnh Tài | Ban lãnh đạo, các khoa | Kế hoạch |
|  | 1. Thiết kế các Maket, Kẹp File, Băng rôn,Tờ rơi theo chỉ tiêu các nghề đã đăng ký trên bản kế hoạch tổng thể.
 |  | Lê Mạnh Tài | Đơn vị quảng cáo | Maket, Kẹp File, Băng rôn,Tờ rơi |
|  | 1. Lập Quyết định cử đoàn đi tư vấn trực tiếp tại các trường THPT, THCS
 |  | Nguyễn Thị Thu Hiền | Các trường THPT, THCS | Quyết định |
|  | 1. Tổ chức các hội nghị giáo viên tai các trường THPT
 |  | Lê Mạnh Tài | Các trường THPT được lựa chọn | Tổ chức được hội nghị |
|  | 1. Truyền thông trên các đài phát thanh như: VTV1, các đài truyền hình và truyên thanh của tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, các đài truyền thanh tại các huyện của tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang
 |  | Lê Mạnh Tài | Các đài phát thanh như: VTV1, các đài truyền hình và truyên thanh của tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, các đài truyền thanh tại các huyện của tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang | Hợp đồng với các đài  |
|  | 1. Tuyển sinh online: Khảo sát online, nhăn tin Branem, chạy Fanber
 |  | Nguyễn Thị Minh Hằng;Nguyễn Thị Thu Hiền | Các trường THPT, THCS | Hồ sơ đăng ký online |
|  | 1. Thu thập và lưu trữ thông tin tuyển sinh theo các số liệu thực tế các nghề
 |  | Nguyễn Thị Thu Hiền;Nguyễn Thị Minh Hằng | Các trường THPT, THCS | Dữ liệu thông tìn của người học |
|  | 1. Đăng ký lịch Họp hội đồng tuyển sinh và phân lớp để đào tạo
 |  | Lê Mạnh Tài | Hội đồng tuyển sinh | Biên bản cuộc họp |
|  | 1. Tổng kết công tác tuyển sinh và báo cáo kết quả số liệu tuyển sinh
 |  | Lê Mạnh Tài | Hội đồng tuyển sinh | Đạt được chỉ tiêu đã đăng ký 1450 HSSV |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra** | **Người phê duyệt** |
|  |  |  |
| **Họ và tên** | **LÊ MẠNH TÀI** | **NGUYỄN GIA THÀNH** | **NGUYỄN GIA THÀNH** |
| **Chức danh** | **P.GĐ TTSXDVĐS** | **GĐ TTSXDVĐS** | **GĐ TTSXDVĐS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOGO1 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINHBỘ PHẬN: TRUNG TÂM SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ ĐỜI SỐNGNĂM HỌC 2023 - 2024 | Mãhoá:SXDVĐS/KHMT/ 02  |
| Lần ban hành: 01 |
| Hiệu lực từ ngày: 01/11/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 02 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 02**

**Nội dung mục tiêu số 2: Khảo sát lấy ý kiến 15 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động HSSV của trường tốt nghiệp về hoạt động của trường.**

**Chữ viết tắt:** BLĐ : Ban lãnh đạo;

SXDVĐS : Sản xuất,Dịch vụ và Đời sống;

HSSV : Học sinh, sinh viên;

| **Stt** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Người/Đơn vị****thực hiện** | **Người/Đơn vị****phối hợp** | **Hồ sơ/Kết quả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Khảo sát lấy ý kiến 15 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động HSSV của trường tốt nghiệp về hoạt động của trường. | 30/06/2024 | Trung tâm SXDVĐS | Các doanh nghiệp đang liên kết hợp với nhà trường | Kết quả khảo sát |
|  | 1. Lập kế hoạch khảo sát 15 Doanh nghiệp
 |  | Nguyễn Quốc Hiệu | Các doanh nghiệp đang liên kết hợp với nhà trường | Kế hoạch khảo sát |
|  | 1. Gửi công văn tới Doanh nghiệp xin được hợp tác khảo sát
 |  | Nguyễn Quốc Hiệu | Các doanh nghiệp đang liên kết hợp với nhà trường | Công văn |
|  | 1. Đến khảo sát tại Doanh nghiệp
 |  | Nguyễn Quốc Hiệu | Các doanh nghiệp đang liên kết hợp với nhà trường | Gặp gỡ được doanh nghiệp |
|  | 1. Tổng hợp số liệu và viết báo cáo
 |  | Nguyễn Quốc Hiệu | Các doanh nghiệp đang liên kết hợp với nhà trường | Số liệu đã khảo sát của 15 Doanh nghiệp |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra** | **Người phê duyệt** |
|  |  |  |
| **Họ và tên** | **LÊ MẠNH TÀI** | **NGUYỄN GIA THÀNH** | **NGUYỄN GIA THÀNH** |
| **Chức danh** | **P. GĐ TTSXDVĐS** | **GĐ TTSXDVĐS** | **GĐ TTSXDVĐS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOGO1 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINHBỘ PHẬN: TRUNG TÂM SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ ĐỜI SỐNGNĂM HỌC 2023 - 2024 | Mã hoá: SXDVĐS/KHMT/ 03  |
| Lần ban hành: 01 |
| Hiệu lực từ ngày: 01/11/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 02 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 03**

**Nội dung mục tiêu số 3: Khảo sát lấy ý kiến 90% cựu HSSV về hoạt động của trường.**

**Chữ viết tắt:** BLĐ : Ban lãnh đạo;

SXDVĐS : Sản xuất,Dịch vụ và Đời sống;

TTDVVL : Trung tâm dịch vụ việc làm;

HSSV : Học sinh, sinh viên;

| **Stt** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Người/Đơn vị****thực hiện** | **Người/Đơn vị****phối hợp** | **Hồ sơ/Kết quả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | 90% HSSV tốt nghiệp có việc làm sau 6 tháng. | 30/12/2024 | Trung tâm SXDVĐS | Trung tâm DVVL tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị doanh nghiệp liên kết | 90% HSSV đã tốt nghiệp |
|  | 1. Lập kế hoạch khảo sát học sinh,sinh viên
 |  | Nguyễn Quốc Hiệu | Các doanh nghiệp đang liên kết hợp với nhà trường và Sinh viên đang làm việc | Kế hoạch khảo sát |
|  | 1. Gửi công văn tới Doanh nghiệp xin được hợp tác khảo sát
 |  | Nguyễn Quốc Hiệu | Các Doanh nghiệp | Công văn |
|  | 1. Đến khảo sát HSSV tại Doanh nghiệp
 |  | Nguyễn Quốc Hiệu | Các Doanh nghiệp | Gặp gỡ được doanh nghiệp |
|  | 1. Khảo sát HSSV vừa có việc làm bằng cách gọi điện thoại
 |  | Nguyễn Quốc Hiệu | HSSV | Danh sách HSSV |
|  | 1. Tổng hợp số liệu và viết báo cáo
 |  | Nguyễn Quốc Hiệu | HSSV | Số liệu đã khảo sát của HSSV có việc làm |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra** | **Người phê duyệt** |
|  |  |  |
| **Họ và tên** | **NGUYỄN QUỐC HIỆU** | **NGUYỄN GIA THÀNH** | **NGUYỄN GIA THÀNH** |
| **Chức danh** | **P. GĐ TTSXDVĐS** | **GĐ TTSXDVĐS** | **GĐ TTSXDVĐS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOGO1 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINHBỘ PHẬN: TRUNG TÂM SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ ĐỜI SỐNGNĂM HỌC 2023 - 2024 | Mã hoá: SXDVĐS/KHMT/ 04 |
| Lần ban hành: 01 |
| Hiệu lực từ ngày: 01/11/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 01 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 04**

**Nội dung mục tiêu số 4: 100% cán bộ, nhân viên và người lao động Trung tâm Sản xuất, Dịch vụ và Đời sống đạt lao động tiên tiến, trong đó chiến sĩ thi đua 01 đồng chí (20%).**

**Chữ viết tắt:** BLĐ : Ban lãnh đạo;

SXDVĐS : Sản xuất,Dịch vụ và Đời sống;

TTDVVL : Trung tâm dịch vụ việc làm;

ĐTHTQT : Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

| **Stt** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Người/Đơn vị****thực hiện** | **Người/Đơn vị****phối hợp** | **Hồ sơ/Kết quả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | Khảo sát lấy ý kiến 90% cựu HSSV về hoạt động của trường. | 30/06/2024 | Trung tâm SXDVĐS | Các doanh nghiệp đang liên kết hợp với nhà trường | 90% Cựu HSSV |
|  | 1. Lập kế hoạch khảo sát học sinh,sinh viên
 |  | Nguyễn Quốc Hiệu | Các doanh nghiệp đang liên kết hợp với nhà trường và Sinh viên đang làm việc | Kế hoạch khảo sát |
|  | 1. Gửi công văn tới Doanh nghiệp xin được hợp tác khảo sát
 |  | Nguyễn Quốc Hiệu | Các Doanh nghiệp | Công văn |
|  | 1. Đến khảo sát HSSV tại Doanh nghiệp
 |  | Nguyễn Quốc Hiệu | Các Doanh nghiệp | Gặp gỡ được doanh nghiệp |
|  | 1. Khảo sát cựu HSSV về hoạt động của Nhà trường bằng cách gọi điện thoại
 |  | Nguyễn Quốc Hiệu | HSSV | Danh sách HSSV |
|  | 1. Tổng hợp số liệu và viết báo cáo
 |  | Nguyễn Quốc Hiệu | HSSV | Số liệu đã khảo sát  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra** | **Người phê duyệt** |
|  |  |  |
| **Họ và tên** | **NGUYỄN QUỐC HIỆU** | **NGUYỄN GIA THÀNH** | **NGUYỄN GIA THÀNH** |
| **Chức danh** | **P. GĐ TTSXDVĐS** | **GĐ TTSXDVĐS** | **GĐ TTSXDVĐS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOGO1 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINHBỘ PHẬN: TRUNG TÂM SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ ĐỜI SỐNGNĂM HỌC 2023 - 2024 | Mã hoá: SXDVĐS/KHMT/ 05 |
| Lần ban hành: 01 |
| Hiệu lực từ ngày: 01/11/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 02 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 05**

**Nội dung mục tiêu số 5: 100% HSSV được tư vấn giới thiệu việc làm trước khi tốt nghiệp.**

**Chữ viết tắt:** BLĐ : Ban lãnh đạo;

SXDVĐS : Sản xuất,Dịch vụ và Đời sống;

TTDVVL : Trung tâm dịch vụ việc làm;

ĐTHTQT : Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

| **Stt** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Người/Đơn vị****thực hiện** | **Người/Đơn vị****phối hợp** | **Hồ sơ/Kết quả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 100% cán bộ, nhân viên và người lao động Trung tâm Sản xuất, Dịch vụ và Đời sống đạt lao động tiên tiến, trong đó chiến sĩ thi đua 01 đồng chí (20%). | 30/07/2024 | Trung tâm SXDVĐS | Các bộ phận trong nhà trường | 100% cán bộ, nv của TT đạt LĐTT |
|  | 1. Đăng ký phấn đấu thi đua từ ngay đầu năm học
 |  | Tất cả các thành viên | Các bộ phận liên quan | 100% |
|  | 1. Lập bảng phân công nhiệm vụ cho tất cả các thành viên của bộ phận
 |  | Nguyễn Gia Thành | Các thành viên của bộ phận | 100% |
|  | 1. Tổng hợp số liệu và họp bình xét thi đua cuối năm học
 | Trước 30/07/2024 | Nguyễn Gia Thành | Các thành viên của bộ phận | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra** | **Người phê duyệt** |
|  |  |  |
| **Họ và tên** | **NGUYỄN QUỐC HIỆU** | **NGUYỄN GIA THÀNH** | **NGUYỄN GIA THÀNH** |
| **Chức danh** |  **P.GĐ TTSXDVĐS** | **GĐ TTSXDVĐS** | **GĐ TTSXDVĐS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOGO1 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINHBỘ PHẬN: TRUNG TÂM SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ ĐỜI SỐNGNĂM HỌC 2023 - 2024 | Mã hoá: SXDVĐS/KHMT/ 06 |
| Lần ban hành: 01 |
| Hiệu lực từ ngày: 01/11/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 02 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 06**

**Nội dung mục tiêu số 6: 90% HSSV tốt nghiệp có việc làm sau 6 tháng.**

**Chữ viết tắt:** BLĐ : Ban lãnh đạo;

SXDVĐS : Sản xuất,Dịch vụ và Đời sống;

TTDVVL : Trung tâm dịch vụ việc làm;

ĐTHTQT : Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

| **Stt** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Người/Đơn vị****thực hiện** | **Người/Đơn vị****phối hợp** | **Hồ sơ/Kết quả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | 100% HSSV được tư vấn giới thiệu việc làm trước khi tốt nghiệp. | 30/06/2024 | Trung tâm SXDVĐS | Trung tâm DVVL tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị doanh nghiệp liên kết | 100% HSSV |
|  | 1. Lập kế hoạch cho học sinh,sinh viên đi phỏng vấn tại TTDVVL tỉnh Bắc Ninh
 | Hàng tuần thao nhu cầu của TTDVVL tỉnh Bắc Ninh | Nguyễn Quốc Hiệu | Trung tâm DVVL tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị doanh nghiệp liên kết | Kế hoạch |
|  | 1. Đi khảo sát nhu cầu nhân lực tại các Doanh nghiệp
 | Hàng tuần | Nguyễn Quốc Hiệu | Các Doanh nghiệp | Bảng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp  |
|  | 1. Tổ chức các buổi hội thảo về việc làm có mời Doanh nghiệp
 | Hàng tháng | Nguyễn Quốc Hiệu | Các Doanh nghiệp | Danh sách HSSV tham dự hội thảo |
|  | 1. Tổ chức các buổi tư vấn việc làm cho HSSV tại nhà trường
 | Thường xuyên | Nguyễn Quốc Hiệu | HSSV | Danh sách các lớp HSSV |
|  | 1. Tổng hợp số liệu và viết báo cáo
 |  | Nguyễn Quốc Hiệu | HSSV | Số liệu HSSV đã được tư vấn việc làm |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra** | **Người phê duyệt** |
|  |  |  |
| **Họ và tên** | **NGUỄN QUỐC HIỆU** | **NGUYỄN GIA THÀNH** | **NGUYỄN GIA THÀNH** |
| **Chức danh** | **P. GĐ TTSXDVĐS** | **GĐ TTSXDVĐS** | **GĐ TTSXDVĐS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOGO1 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINHBỘ PHẬN: TRUNG TÂM SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ ĐỜI SỐNGNĂM HỌC 2023 - 2024 | Mã hoá: SXDVĐS/KHMT/ 07 |
| Lần ban hành: 01 |
| Hiệu lực từ ngày: 01/11/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 02 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 07**

**Nội dung mục tiêu số 7: Công tác Đào tạo; Thực tập trải nghiệm công việc thực tế tại doanh nghiệp chiếm 25%**

**Chữ viết tắt:** BLĐ : Ban lãnh đạo;

SXDVĐS : Sản xuất,Dịch vụ và Đời sống;

TTSX : Thực tập sản xuất;

|  **Stt** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Người/Đơn vị****thực hiện** | **Người/Đơn vị****phối hợp** | **Hồ sơ/Kết quả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII | Đào tạo; Thực tập trải nghiệm công việc thực tế tại doanh nghiệp 700 lượt | 30/12/2024 | Trung tâm SXDVĐS | Các khoa trong Nhà trường | 700 lượt HSSV |
|  | 1. Đi tìm kiếm các đơn hàng từ Doanh nghiệp
 | Hàng tháng | Nguyễn Gia Thành | Các Doanh nghiệp | Bảng thống kê nhu cầu nhân lực |
|  | 1. Trình ký hợp đồng Nhà trường và Doanh nghiệp
 | Hàng tháng | Nguyễn Thị Phương Thảo | Hiệu trưởng và Giám đốc Doanh nghiệp | Hợp đồng |
|  | 1. Đề xuất các lớp và xin chủ trương
 | Hàng tháng | Nguyễn Thị Phương Thảo | P. Đào tạo và Các khoa có sv đi TTSX | Phiếu trình |
|  | 1. Lập kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn HSSV đi thực tập
 | Hàng tháng | Nguyễn Thị Phương Thảo | P. Đào tạo và Các khoa có sv đi TTSX | Kế hoạch, Quyết định |
|  | 1. Tổng kết các đoàn kết thúc thực tập
 | Hàng tháng | Nguyễn Gia Thành | Các Doanh nghiệp | Đạt được chỉ tiêu đã đặt ra từ đầu năm |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra** | **Người phê duyệt** |
|  |  |  |
| **Họ và tên** | **NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO** | **NGUYỄN GIA THÀNH** | **NGUYỄN GIA THÀNH** |
| **Chức danh** | **NHÂN VIÊN** | **GĐ TTSXDVĐS** | **GĐ TTSXDVĐS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOGO1 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINHBỘ PHẬN: TRUNG TÂM SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ ĐỜI SỐNGNĂM HỌC 2023 - 2024 | Mã hoá: SXDVĐS/KHMT/ 08 |
| Lần ban hành: 01 |
| Hiệu lực từ ngày: 01/11/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 02 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 08**

**Nội dung mục tiêu số 8: Đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và tài trợ học bổng 150 sinh viên.**

**Chữ viết tắt:** BLĐ : Ban lãnh đạo;

SXDVĐS : Sản xuất,Dịch vụ và Đời sống;

ĐTHTQT : Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

| **Stt** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Người/Đơn vị****thực hiện** | **Người/Đơn vị****phối hợp** | **Hồ sơ/Kết quả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IX** | Đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và tài trợ học bổng 150 sinh viên | 30/12/2024 | Trung tâm SXDVĐS | Các doanh nghiệp đang liên kết | 150 SV |
|  | 1. Tìm kiếm các Doanh nghiệp có nhu cầu
 | Thường xuyên | Nguyễn Gia Thành | Các Doanh nghiệp | Tên doanh nghiệp |
|  | 1. Thành lập ban chỉ đạo đào tạo theo đơn đặt hàng của Doanh nghiệp
 | Thường xuyên | Nguyễn Thị Phương Thảo | Đại diện Ban lãnh đạo và các thành viên liên quan( Trung tâm + Khoa có SV+ Đào tạo) | Ban chỉ đạo |
|  | 1. Lập kế hoạch để tổ chức thi tuyển hoặc phỏng vấn tuyển chọn
 | Thường xuyên | Nguyễn Thị Phương Thảo | Các khoa có sv và các sinh viên có đủ điều kiện | Kế hoạch |
|  | 1. Thông báo kết quả trúng tuyển
 | Thường xuyên | Nguyễn Thị Phương Thảo | Các khoa có sv và các sinh viên trúng tuyển và Doanh nghiệp | Thông báo |
|  | 1. Ký kết hợp đồng đào tạo theo kết quả đã thông báo
 | Thường xuyên | Nguyễn Thị Phương Thảo | Hiệu trưởng và Giám đốc Doanh nghiệp | Hợp đồng |
|  | 1. Xây dựng kế hoạch đào tạo
 | Thường xuyên | Nguyễn Thị Phương Thảo | Phòng đào tạo, các khoa liên quan | Kế hoạch |
|  | 1. Kết thúc đào tạo và thanh lý hợp đồng và Bàn giao sinh viên cho Doanh nghiệp
 | Thường xuyên | Nguyễn Thị Phương Thảo | Hiệu trưởng và Giám đốc Doanh nghiệp | Biên bản bàn giao |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra** | **Người phê duyệt** |
|  |  |  |
| **Họ và tên** | **NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO** | **NGUYỄN GIA THÀNH** | **NGUYỄN GIA THÀNH** |
| **Chức danh** | **NHÂN VIÊN** | **GĐ TTSXDVĐS** | **GĐ TTSXDVĐS** |
| LOGO1 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINHBỘ PHẬN: TRUNG TÂM SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ ĐỜI SỐNGNĂM HỌC 2023 - 2024 | Mã hoá: SXDVĐS/KHMT/ 9 |
| Lần ban hành: 01 |
| Hiệu lực từ ngày: 01/11/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 02 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 9**

**Nội dung mục tiêu số 9: Sửa chữa tốt các tài sản được nhà trường giao cho Trung tâm.**

**Chữ viết tắt:** BLĐ : Ban lãnh đạo;

SXDVĐS : Sản xuất,Dịch vụ và Đời sống;

ĐTHTQT : Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

| **Stt** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Người/Đơn vị****thực hiện** | **Người/Đơn vị****phối hợp** | **Hồ sơ/Kết quả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **X** | Sửa chữa tốt các tài sản được nhà trường giao cho Trung tâm. | 30/12/2024 | Trung tâm SXDVĐS | Các bộ phận liên quan | Đảm bảo chất lượng tốt |
|  | 1. Nhận kế hoạch sửa chữa hoặc rà soát các tài sản Trung tâm đang quản lý
 | Thường xuyên | Nguyễn Gia Thành | Các bộ phận liên quan | Kế hoạch |
|  | 1. Vẽ thiết kế và lập dự toán báo cáo Lãnh đạo phê duyệt
 | Thường xuyên | Nguyễn Gia Thành | Các bộ phận liên quan | Dự toán |
|  | 1. Triển khai công việc, bàn giao
 | Thường xuyên | Nguyễn Gia Thành | Lê Mạnh Tài | Biên bản bàn giao |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra** | **Người phê duyệt** |
|  |  |  |
| **Họ và tên** | **LÊ MẠNH TÀI** | **NGUYỄN GIA THÀNH** | **NGUYỄN GIA THÀNH** |
| **Chức danh** | **P. GĐ TTSXDVĐS** | **GĐ TTSXDVĐS** | **GĐ TTSXDVĐS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOGO1 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINHBỘ PHẬN: TRUNG TÂM SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ ĐỜI SỐNGNĂM HỌC 2023 - 2024 | Mã hoá: SXDVĐS/KHMT/ 10  |
| Lần ban hành: 01 |
| Hiệu lực từ ngày: 01/11/2023 |
| Trang/Tổng số trang: 02 |

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 10**

**Nội dung mục tiêu số 10: Nhà ăn, căng tin đảm bảo tốt khâu vệ sinh, sạch sẽ và an toàn thực phẩm.**

**Chữ viết tắt:** BLĐ : Ban lãnh đạo;

SXDVĐS : Sản xuất,Dịch vụ và Đời sống;

ĐTHTQT : Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

| **Stt** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Người/Đơn vị****thực hiện** | **Người/Đơn vị****phối hợp** | **Hồ sơ/Kết quả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XI** | Nhà ăn, căng tin đảm bảo tốt khâu vệ sinh, sạch sẽ và an toàn thực phẩm  | 30/12/2024 | Trung tâm SXDVĐS | Các bộ phận liên quan | Đảm bảo tốt khâu an toàn và vệ sinh, an toàn thực phẩm |
|  | 1. Đôn đốc và kiểm tra thường xuyên công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm
 | Thường xuyên | Nguyễn Thị Phương Thảo | Nhà ăn, căng tin | Biên bản kiểm tra |
|  | 1. Kiểm tra công tác lưu nghiệm thức ăn tại nhà ăn căng tin
 | Thường xuyên | Nguyễn Thị Phương Thảo | Nhà ăn, căng tin | Kết quả lưu nghiệm |
|  | 1. Chấm điểm công tác an toàn và vệ sinh
 | Thường xuyên | Nguyễn Thị Phương Thảo | Nhà ăn, căng tin |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chữ ký** | **Người soạn thảo** | **Người kiểm tra** | **Người phê duyệt** |
|  |  |  |
| **Họ và tên** | **NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO** | **NGUYỄN GIA THÀNH** | **NGUYỄN GIA THÀNH** |
| **Chức danh** | **NHÂN VIÊN** | **GĐ TTSXDVĐS** | **GĐ TTSXDVĐS** |