|  |  |
| --- | --- |
| LIÊN MINH HTX VIỆT NAM  **TRƯỜNG CAO ĐẲNG**  **KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG**  *Số: /QĐ-CĐKTKTTW* | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

*Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023*

**QUYẾT ĐỊNH**

***Ban hành 39 quy trình bảo đảm chất lượng***

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG**

*Căn cứ Quyết định số 2414/QĐ-BGD&ĐT ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thành lâp Trường cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật trung ương;*

*Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 về việc Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;*

*Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-CĐKTKTTW ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương;*

*Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Thanh tra, Khảo thí và BĐCL.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành 39 quy trình hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong Nhà trường. (*có danh sách kèm theo*)

**Điều 2.** Các quy trình hệ thống bảo đảm chất lượng ban hành kèm theo quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho các đơn vị trong toàn trường.

**Điều 3.** Các phòng, khoa, trung tâm và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - BGH (để b/c);  - Như­ điều 3;  - L­ưu VT; TT,KT&BĐCL. | **HIỆU TRƯỞNG**  **Nguyễn Danh Hùng** |

**DANH SÁCH**

**CÁC QUY TRÌNH BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **TÊN QUY TRÌNH** | **MÃ SÔ** | **HIỆU LỰC THI HÀNH** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Quy trình đánh giá, phân loại CBQL, Nhà giáo, VC, NLĐ | QT01VP | 30/3/2023 |  |
| 2 | Quy trình đào tạo, bồi dưỡng CBQL, Nhà giáo, VC & NLĐ | QT02VP | 30/3/2023 |  |
| 3 | Quy trình nâng lương | QT07VP | 30/3/2023 |  |
| 4 | Quy trình kỷ luật người lao động | QT08VP | 30/3/2023 |  |
| 5 | Quy trình khai thác, lưu trữ hồ sơ, tài liệu | QT11VP | 30/3/2023 |  |
| 6 | Quy trình thanh tra công tác giảng viên | QT01TTKT&BĐCL | 30/3/2023 |  |
| 7 | Quy trình dự giờ có kế hoạch | QT02TTKT&BĐCL | 30/3/2023 |  |
| 8 | Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học, modul lần 1 và lần 2 | QT03TTKT&BĐCL | 30/3/2023 |  |
| 9 | Quy trình tự đánh giá chất lượng | QT04TTKT&BĐCL | 30/3/2023 |  |
| 10 | Quy trình khảo sát HS-SV | QT05TTKT&BĐCL | 30/3/2023 |  |
| 11 | Quy trình khảo sát cán bộ, viên chức, NLĐ | QT06TTKT&BĐCL | 30/3/2023 |  |
| 12 | Quy trình đào tạo theo tín chỉ | QT01ĐT | 30/3/2023 |  |
| 13 | Quy trình liên kết đào tạo | QT02ĐT | 30/3/2023 |  |
| 14 | Quy trình mở mã ngành | QT03ĐT | 30/3/2023 |  |
| 15 | Quy trình tổ chức học lại | QT04ĐT | 30/3/2023 |  |
| 16 | Quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kinh nghiệm | QT05ĐT | 30/3/2023 |  |
| 17 | Quy tình tổ chức cho nhà giáo thực tập tại doanh nghiệp | QT06ĐT | 30/3/2023 |  |
| 18 | Quy trình xây dựng tiến độ đào tạo | QT07ĐT | 30/3/2023 |  |
| 19 | Quy trình xây dựng, chỉnh sửa bài giảng, giáo trình lưu hành nội bộ | QT08ĐT | 30/3/2023 |  |
| 20 | Quy trình xây dựng, chỉnh sửa CTĐT | QT09ĐT | 30/3/2023 |  |
| 21 | Quy trình quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học | QT10ĐT | 30/3/2023 |  |
| 22 | Quy trình quản lý điểm học tập, điểm rèn luyện | QT11ĐT | 30/3/2023 |  |
| 23 | Quy trình xét, công nhận tốt nghiệp | QT12ĐT | 30/3/2023 |  |
| 24 | Quy trình mua sắm vật tư tài sản | QT01QT | 30/3/2023 |  |
| 25 | Quy trình điều chuyển tài sản | QT02QT | 30/3/2023 |  |
| 26 | Quy trình sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng tài sản | QT03QT | 30/3/2023 |  |
| 27 | Quy trình kiểm kê tài sản | QT04QT | 30/3/2023 |  |
| 28 | Quy trình thanh lý tài sản | QT05QT | 30/3/2023 |  |
| 29 | Quy trình thực hiện thủ tục di chuyển nghĩa vụ quân sự và quản lý đối với nam HSSV trong độ tuổi nhập ngũ ở nội trú | QT09QT | 30/3/2023 |  |
| 30 | Quy trình khám sức khỏe cho HSSV | QT10QT | 30/3/2023 |  |
| 31 | Quy trình quản lý HSSV nội trú, ngoại trú | QT11QT | 30/3/2023 |  |
| 32 | Quy trình thực hiện đăng ký tạm trú đối với HSSV | QT12QT | 30/3/2023 |  |
| 33 | Quy trình tuyển sinh | QT01TS&TT | 30/3/2023 |  |
| 34 | Quy trình nhập học học sinh – sinh viên | QT02TS&TT | 30/3/2023 |  |
| 35 | Quy trình khảo sát thực trạng việc làm của HSSV trường CĐKTKTTƯ sau khi tốt nghiệp | QT03TS&TT | 30/3/2023 |  |
| 36 | Quy trình biên soạn, chỉnh sửa giáo trình, bài giảng lưu hành nội bộ | QT01K | 30/3/2023 |  |
| 37 | Quy trình tổ chức cho nhà giáo thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn | QT02K | 30/3/2023 |  |
| 38 | Quy trình hướng dẫn sinh viên thực hiện chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp | QT03K | 30/3/2023 |  |
| 39 | Quy trình chỉnh sửa CTĐT, CTMH/modul | QT16K | 30/3/2023 |  |