**1. Danh mục hệ thống máy chủ, phần mềm đang khai thác sử dụng của Trường**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên máy chủ/phần mềm** | **Đơn vị quản lý** | **SL** | **Chức Năng** |
| 1 | Backup Vinhuni | Trung tâm CNTT | 1 | Máy ảo |
| 2 | DataBase Cán bộ | Trung tâm CNTT | 1 | Máy ảo |
| 3 | DataBase Đánh giá NLNN | Trung tâm CNTT | 1 | Máy ảo |
| 4 | Web Đánh giá NLNN | Trung tâm CNTT | 1 | Máy ảo |
| 5 | Test GK ĐHQG | Trung tâm CNTT | 3 | Máy ảo |
| 6 | Test GK Trí Nam | Trung tâm CNTT | 2 | Máy ảo |
| 7 | Tri Nam -QLKH | Trung tâm CNTT | 1 | Máy ảo |
| 8 | VinhCine | Trung tâm CNTT | 1 | Máy ảo |
| 9 | Elearning | Trung tâm CNTT | 18 | Máy ảo |
| 10 | Thi Online | Trung tâm CNTT | 1 | Máy ảo |
| 11 | CSDL Biên chế | Trung tâm CNTT | 1 | Máy ảo |
| 12 | VPN | Trung tâm CNTT | 1 | Máy ảo |
| 13 | Hệ thống tổng thế Trí Nam | Trung tâm CNTT | 4 | Máy ảo |
| 14 | Home | Trung tâm CNTT | 1 | Máy ảo |
| 15 | Thi Tiếng anh QG | Trung tâm CNTT | 2 | Dell R630 |
| 16 | Web Vinhuni | Trung tâm CNTT | 1 | Dell R630 |
| 17 | Hệ thống Trí Nam | Trung tâm CNTT | 1 | Dell R6300 |
| 18 | Hệ thống Trí Nam | Trung tâm CNTT | 1 | Dell R730 |
| 19 | Cài phần mềm Ảo hoá | Trung tâm CNTT | 2 | Dell R730 |
| 20 | Hệ thống Lưu SAN | Trung tâm CNTT |  |  |
| 21 | Tác nghiệp CMC 254 | Trung tâm CNTT | 1 | Lenovo SR650 |
| 22 | PFSen | Trung tâm CNTT | 1 | Dell R730 |
| 23 | Đăng ký học 2 | Trung tâm CNTT | 1 | IBM x3650 |
| 24 | Domain | Trung tâm CNTT | 1 | IBM x3650 |
| 25 | Backup Data | Trung tâm CNTT | 1 | IBM x3850 |
| 26 | Đăng ký học 1 | Trung tâm CNTT | 1 | IBM x3850 |
| 27 | Wifi | Trung tâm CNTT | 1 | IBM x3850 |
| 28 | Vpn | Trung tâm CNTT | 1 | IBM x3650 |
| 29 | Pfsense KTX | Trung tâm CNTT | 1 | IBM x3650 |
| 30 | Data base CMC | Trung tâm CNTT | 1 | Dell R730 |
| 31 | Cổng cán bộ | Trung tâm CNTT | 1 | IBM x3850 |
| 32 | Database Ioffice | Trung tâm CNTT | 1 | IBM x3650 |
| 33 | Doit Luận văn | Trung tâm CNTT | 1 | Lenovo SR650 |
| 34 | Elearning | Trung tâm CNTT | 1 | Lenovo x3850 |
| 34 | Webioffice | Trung tâm CNTT | 1 | Lenovo SR650 |
| 36 | Cài phần mềm ảo hoá | Trung tâm CNTT | 3 | Dell R640 |

**2. Hạ tầng công nghệ thông tin**

*(Bảng 3D, Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Số lượng/Chỉ số** | **Kết quả** |
| 1 | Tốc độ hoặc băng thông đường truyền Internet (Mpbs) | 3400 |
| 2 | Tốc độ Internet/1.000 người học (Mbps) | 136 |
| 3 | Tổng số học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến | 2000 |
| 4 | Tỷ lệ học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến | 66.67% |
| 5 | Tổng số học phần giảng dạy trong năm | 3000 |

**3. Danh mục hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng Internet...) được đầu tư mới trong vòng 05 năm qua**

**(Tiêu chí 9.4)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Năm học** | **Số lượng và tên hệ thống CNTT** | **Kinh phí** |
| 1 | 2019-2020 | - Hệ thống Trí Nam Dell R6300, Dell R730  - Hệ thống lưu SAN, Lenovo SR650, IBM x 3650  - Phần mềm ảo hoá Dell R640, IBM x 3850  - Webioffice Lenovo SR650  - Nâng cấp Elearning  - Doit Luận văn  - Database Ioffice  - Nâng cấp Data base CMC | 9.851,00 |
| 2 | 2020-2021 | 13.252,00 |
| 3 | 2021-2022 | 10.642,59 |
| 4 | 2022-2023 | 7.340,28 |
| 5 | 2023-2024 | 6.748,35 |
|  | **Tổng 5 năm** |  | **47.834,22** |