Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: **Bộ Tư pháp**
Tên cơ sở giáo dục**: Trường Cao đẳng Luật miền Trung**

**THÔNG BÁO**
**Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Luật miền Trung**

**Địa chỉ trụ sở chính:** tổ Dân phố 6, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên công trình** | **Số lượng** | **Tổng diện tích (m2)** | **Ghi chú** |
| **I** | **Phòng làm việc, khu hành chính và khu hiệu bộ** | **01** | **1.660** |  |
| **II** | **Các công trình xây dựng phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và các công trình y tế, dịch vụ để phục vụ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên.** | **19** | **21.897** |  |
| 1 | Giảng đường | 02 | 4.716 |  |
| 2 | Giảng đường 150 chỗ | 01 | 351 |  |
| 3 | Phòng hội trường | 01 | 1.395 |  |
| 4 | Nhà thi đấu đa năng | 01 | 1.100 |  |
| 5 | Ký túc xá | 03 | 8.840 |  |
| 6 | Phòng thư viện | 01 | 1.395 |  |
| 7 | Nhà Công vụ | 01 | 605 |  |
| 8 | Nhà ăn | 01 | 2.115 |  |
| 9 | Nhà để xe | 04 | 1.000 |  |
| 10 | Nhà cầu nối | 02 | 240 |  |
| 11 | Nhà Gara xe Ôtô | 01 | 140 |  |
| **III** | **Phòng học; phòng thí nghiệm; phòng, xưởng thực hành, thực tập; cơ sở sản xuất thử nghiệm** | **35** | **3.250** |  |
| 1 | Phòng học lý thuyết | 20 | 2.051 |  |
| 2 | Phòng thực hành nghiệp vụ | 01 | 60 |  |
| 3 | Phòng chức năng | 14 | 1.139 |  |
|  | **TỔNG** |  | **26.807** |  |