|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /KH-UBND | *Bắc Giang, ngày tháng năm 2024* |

**Dự thảo**

**KẾ HOẠCH**

**Đào tạo nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn,**

**trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030**

Thực hiện Thông báo số 199/TB-VPCP ngày 05/5/2024 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn; Kết luận số 298-KL/TU ngày 14/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực của tỉnh từ năm 2010 đến nay. UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch đào tạo nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 với các nội dung cụ thể như sau:

**Phần thứ nhất**

**THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC PHỤC VỤ NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐẾN NĂM 2030**

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG NHÂN LỰC

**1. Về quy mô, mạng lưới đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên**

Thời điểm tháng 5/2024, trên địa bàn tỉnh có 01 trường Đại học và 50 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (GDNN); trong đó có 31 cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, gồm 05 Trường cao đẳng (100% là công lập), 05 trung cấp (02 công lập, 03 ngoài công lập), 05 trung tâm GDNN (100% ngoài công lập), 08 Trung tâm GDNN- GDTX (100% là công lập), 08 cơ sở hoạt động GDNN (01 công lập, 07 ngoài công lập) và 19 cơ sở GDNN có trụ sở chính ngoài tỉnh được cấp phép liên kết đặt địa điểm đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (12 Trường cao đẳng, 07 trường trung cấp).

Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho đào tạo nghề có trọng tâm, trọng điểm cho các trường cao đẳng có đề án phát triển nghề trọng điểm, trường chất lượng cao đến năm 2025; đến nay, cơ sở vật chất một số trường đang dần hoàn thiện theo hướng hiện đại như: Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn, Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp, Cao đẳng miền núi Bắc Giang...

Tổng quy mô tuyển sinh được cấp phép là 37.470 người/năm; trong đó, cao đẳng là 2.160 người/năm, trung cấp là 7.940 người/năm và sơ cấp 27.370 người/năm; có 12 ngành, nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn[[1]](#footnote-1) với tổng quy mô tuyển sinh trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp được cấp phép là 2.095 người/năm và 03 ngành, nghề phục vụ ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo[[2]](#footnote-2) với tổng quy mô tuyển sinh trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp được cấp phép là 445 người/năm.

Hiện nay, tổng số đội ngũ cán bộ quản lý GDNN trên địa bàn tỉnh là 181 người, trong đó trình độ tiến sĩ có 03 người (chiếm 1,7%), thạc sĩ có 106 người (chiếm 58,6%), đại học có 57 người (chiếm 31,5%), cao đẳng có 07 người (chiếm 3,9%) và trình độ khác 08 người (chiếm 4,4%,); số nhà giáo GDNN tại các cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN trên địa bàn tỉnh là 848 người, trong đó trình độ tiến sĩ 03 người (chiếm 0,3%), thạc sĩ 228 người (chiếm 26,9%), đại học 370 người (chiếm 43,6%), cao đẳng 97 người (chiếm 11,4%) và trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, thợ bậc cao 150 người (chiếm 17,6%); 100% nhà giáo tại các trường cao đẳng, trung cấp đạt chuẩn theo quy định.

Năm 2023: Các cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN và doanh nghiệp tuyển sinh và đào tạo cho 29.546 người; trong đó, có 1.665 người học trình độ cao đẳng các ngành, nghề liên quan, phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI (với 977 người học các ngành, nghề có thể phục vụ công nghiệp bán dẫn và 193 người học các ngành, nghề phục vụ lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo); trình độ trung cấp là 4.859 người (với 1.763 người học các ngành, nghề có thể phục vụ công nghiệp bán dẫn và 637 người học các ngành, nghề phục vụ lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo); trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 23.022 người. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đối với trình độ cao đẳng, trung cấp đạt 92 - 95%, sơ cấp đạt trên 85%. Số học sinh tỉnh Bắc Giang trúng tuyển theo học Đại học ngành công nghệ thông tin năm 2023 là là 711 người, học ngành trí tuệ nhân tạo (AI) là 29 người[[3]](#footnote-3).

Nhìn chung, hiện nay các cơ sở GDNN phát triển chưa cân đối, thiếu các trường đào tạo trình độ trung cấp, số lượng các trường cao đẳng chưa nhiều, một số chất lượng chưa cao, trên địa bàn chưa có trường đại học đào tạo ngành nghề phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề của nhiều cơ sở GDNN đã xuống cấp, cũ, lạc hậu; tỷ lệ trang thiết bị có áp dụng công nghệ số hóa, tự động hóa còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo ngành chất lượng cao. Đội ngũ giáo viên chất lượng cao còn thiếu và ở một số cơ sở còn rất yếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ học sinh theo học Đại học các ngành kỹ thuật, ngành gần phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI còn thấp so với khối kinh tế và các ngành xã hội khác, còn tâm lý e ngại học ngành kỹ thuật do môi trường học tập căng thẳng, ra làm việc trong môi trường áp lực cao.

**2. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo**

Hiện nay, các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nhằm thu hút, khuyến khích học sinh, người lao động vào học nghề ở các cấp trình độ đào tạo, đặc biệt là ở trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp được Chính phủ, các Bộ và tỉnh Bắc Giang quan tâm, ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ; có thể đảm bảo hỗ trợ đào tạo đầy đủ nhân lực theo nhu cầu cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trong ngành công nghiệp bán dẫn, AI nói riêng. Cụ thể như các chính sách hỗ trợ đào tạo đối với người học đã được bao quát rộng khắp các loại đối tượng và các cấp trình độ đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt người học nghề ở trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp có thể được miễn hoàn toàn học phí tùy thuộc khả năng áp dụng quy định pháp luật một cách linh hoạt của cơ quan chủ quản tại từng cơ sở GDNN và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương thông qua thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 30/08/2023 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phi học tập. Ngoài ra, việc xây dựng chương trình đào tạo thuộc thẩm quyền của các cơ sở đào tạo đã được quy định linh hoạt theo hướng mở, luôn có thể đáp ứng nhu cầu và khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp; thực tế các ngành, nghề đào tạo mà các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, AI trên địa bàn tỉnh có nhu cầu sử dụng đều là những ngành, nghề gần, ngành nghề có thể phục vụ chung cho các ngành công nghiệp và đang được các cơ sở GDNN đào tạo thường xuyên[[4]](#footnote-4); trên cơ sở các chương trình đào tạo, các ngành nghề hiện có này, các cơ sở GDNN có thể dễ dàng xây dựng, cập nhật, thay đổi chương trình đào tạo theo hướng tích hợp những modul hoặc tín chỉ, học phần đào tạo phù hợp với công nghệ, dây chuyền sản xuất, theo yêu cầu của từng thời điểm, từng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, AI trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo các ngành nghề chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo thì cần quan tâm bố trí nguồn ngân sách hỗ trợ đào tạo tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; cần nghiên cứu, bổ sung thêm các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích, thu hút học sinh, sinh viên của tỉnh học trình độ đại học, trên đại học trong nước và du học ở nước ngoài; cơ chế linh hoạt trong cập nhật chương trình đào tạo và thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ/đặt hàng dịch vụ đào tạo đối với trình độ cao đẳng trong tỉnh; cần tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp lớn, sử dụng nhiều lao động với cơ sở GDNN trong việc đào tạo nghề.

**3. Việc sử dụng nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, AI trên địa bàn tỉnh**

Năm 2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế của tỉnh có trên 1 triệu người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có bằng, chứng chỉ đạt 33%; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp của tỉnh là 25,2%, trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng là 44,2%, trong lĩnh vực dịch vụ là 30,6%.

Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã có 09 Khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích quy hoạch 2.252,3 ha; trong đó có 08 KCN đang hoạt động với 02 KCN đạt tỷ lệ lấp đầy 100% (Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng); tỷ lệ lấp đầy các KCN đã được chấp thuận là 69%. Các KCN của tỉnh đã thu hút được 498 dự án đầu tư (bao gồm 384 dự án FDI và 114 dự án DDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký quy đổi 11,15 tỷ USD; vốn đầu tư thực hiện ước đạt khoảng 7,75 tỷ USD; hiện có 426 doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng khoảng 190.400 lao động (Lao động là người trong tỉnh Bắc Giang chiếm khoảng 60%), lao động là người nước ngoài khoảng 7.000; thu nhập bình quân 08 triệu đồng/người/tháng. Tại các KCN của tỉnh Bắc Giang hiện có 03 doanh nghiệp lớn có ngành nghề sản xuất về chất bán dẫn, gồm: (1) Công ty TNHH Hana Micron Vina vốn đầu tư của Hàn Quốc; tổng vốn đăng ký đầu tư của dự án là 643 triệu USD với mục tiêu là sản xuất và gia công bảng vi mạch tích hợp sử dụng cho điện thoại di động và các sản phẩm điện tử thông minh khác; (2) Công ty TNHH Si Flex Việt Nam vốn đầu tư của Hàn Quốc; tổng vốn đăng ký đầu tư dự án là 299 triệu USD với mục tiêu là sản xuất và lắp ráp bản mạch in mềm theo công nghệ gắn kết bề mặt, sản xuất tấm tản nhiệt, tấm làm cứng dành cho bản mạch điện tử, sản xuất màn hình cảm ứng; (3) Công ty TNHH Synergie Cad Việt Nam vốn đầu tư của Pháp; tổng vốn đăng ký đầu tư dự án là 21,2 triệu USD với mục tiêu là sản xuất bảng mạch PCB dùng để tra chất bán dẫn và linh kiện chất bán dẫn, lắp ráp linh kiện trên bản mạch PCB, sửa chữa linh kiện chất bán dẫn và các loại bảng mạch PCB.

Lực lượng lao động làm việc trong toàn ngành công nghiệp của tỉnh có trên 401 nghìn lao động; lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, AI có khoảng 8.070 người; số lao động được đào tạo và có vị trí việc làm liên quan trực tiếp đến công nghiệp bán dẫn, AI là trên 3.200 người, trong đó trình độ đại học và trên đại học có trên 600 lao động (chiếm 19%), gồm 400 người làm trong lĩnh vực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn (chiếm 67%) và 200 người làm trong lĩnh vực khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo (chiếm 33%); trình độ cao đẳng có trên 700 lao động (chiếm 21,9%), gồm 520 người làm trong lĩnh vực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn (chiếm 74%) và 180 người làm trong lĩnh vực khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo (chiếm 26%); trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên có trên 1.900 lao động (chiếm 59,1%)[[5]](#footnote-5).

Thực tế lao động có trình độ trung cấp làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, AI chủ yếu làm việc ở các vị trí như lao động trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên.

**II. DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC PHỤC VỤ NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN, AI**

**1. Dự báo nhu cầu sử dụng nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, AI trên địa bàn tỉnh đến năm 2030**

*- Về công đoạn sử dụng nhân lực:* Công nghệ sản xuất chíp bán dẫn và công nghệ AI là các lĩnh vực công nghệ rất rộng, có liên quan đến rất nhiều các ngành, nghề khác nhau, như: vật liệu, hoá học, vật lý, điện, điện tử, có khí, CNTT, khoa học máy tính,...; việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn để phục vụ phát triển AI ngày càng phổ biến. Theo kết quả thu hút đầu tư hiện tại và khả năng, định hướng thu hút đầu tư thời gian tới thì việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp bán dẫn của tỉnh sẽ tập trung vào khâu sản xuất đóng gói, kiểm thử, do đó trước mắt cần chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ kỹ sư thực hành từng bước tham gia sâu vào công đoạn đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn.

*- Về số lượng nhân lực sử dụng:* Năm 2023, giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp tỉnh Bắc Giang đạt 541.169 tỷ đồng; hiện có 03 doanh nghiệp lớn có ngành, nghề sản xuất về chất bán dẫn với giá trị sản xuất đạt 4.236 tỷ đồng (chiếm 0,8% cơ cấu giá trị toàn ngành công nghiệp). Theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2030 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh dự báo đạt 15-16%/năm; tốc độ tăng trưởng kinh tế trong toàn ngành công nghiệp dự báo tăng 18-20%/năm; dự báo lực lượng lao động làm việc trong toàn ngành công nghiệp đến năm 2030 là trên 610 nghìn người và giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp tỉnh ước đạt trên 3.112 nghìn tỷ đồng.

Với tiềm năng, lợi thế và phương hướng được xác định trong Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc và Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, dự báo tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các doanh nghiệp công nghiệp bán dẫn, AI đạt khoảng 50%/năm, thì giá trị sản xuất của ngành công nghiệp bán dẫn, AI đến năm 2030 ước đạt trên 72 nghìn tỷ đồng (chiếm 2,3% cơ cấu giá trị toàn ngành công nghiệp); tương ứng với cơ cấu giá trị này, dự báo lực lượng lao động làm việc trong ngành công nghiệp bán dẫn, AI trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 cần khoảng 14.000 người (tăng 10.800 người so với năm 2023); trong đó: trình độ đại học và trên đại học dự báo cần khoảng 3.000 người (tương ứng 21,4% tổng lao động trong ngành, lĩnh vực), gồm 2.000 người trong ngành công nghiệp bán dẫn (tương ứng chiếm 67%) và 1.000 người phục vụ cho lĩnh vực khoa học máy tính, AI (tương ứng chiếm 33%); trình độ cao đẳng dự báo cần khoảng 3.500 người (tương ứng 25% tổng lao động trong ngành, lĩnh vực), gồm 2.600 người trong ngành công nghiệp bán dẫn (tương ứng chiếm 74%) và 900 người trong lĩnh vực khoa học máy tính, AI (tương ứng chiếm 27%); trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên cần khoảng 8.340 người (tương ứng chiếm 59,6%).

**2. Dự báo năng lực đào tạo nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, AI trên địa bàn tỉnh đến năm 2030**

Theo phương án phát triển GDNN tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đến năm 2030, toàn tỉnh có 53 cơ sở GDNN với tổng quy mô tuyển sinh được cấp phép là 37.500 người/1 năm.

Theo Kế hoạch đào tạo nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, AI của các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; giai đoạn 2024 - 2030, các Trường sẽ căn cứ nhu cầu nguồn nhân lực thực tế của doanh nghiệp để đăng ký với cơ quan có thẩm quyền cấp phép[[6]](#footnote-6) mở thêm các ngành nghề phù hợp, trong đó đến năm 2030, dự kiến quy mô tuyển sinh đại học sẽ đạt trên 1.000 người/1 năm[[7]](#footnote-7); trình độ cao đẳng[[8]](#footnote-8) dự kiến đạt trên 2.300 người/1 năm, trong đó có 1.700 người/1 năm phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn và trên 600 người/1 năm phục vụ cho lĩnh vực khoa học máy tính, AI.

Như vậy, với định hướng phát triển các Trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch và cơ chế chính sách tốt sẽ đủ khả năng, năng lực đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp đáp ứng nhu cầu lao động trình độ cao đẳng trở xuống của trực tiếp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, AI và gián tiếp cho các doanh nghiệp vệ tinh, phụ trợ, doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất hoặc được bố trí ở các vị trí việc làm khác để tích lũy kinh nghiệm và chờ đợi cơ hội được xếp ở vị trí việc làm phù hợp với bằng cấp trong các doanh nghiệp công nghiệp bán dẫn, AI; đây cũng là lực lượng lao động thể hiện sự chủ động chuẩn bị, đi trước, đón đầu, đẩy mạnh thu hút đầu tư với những dự án lớn, có nhu cầu lao động cao hơn dự báo.

Xác định ngành công nghiệp bán dẫn, AI là ngành quan trọng, có thể thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển mạnh, tạo ra các cơ hội việc làm chất lượng cao nên tỉnh Bắc Giang đã và đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, AI trên địa bàn tỉnh và các nhà đầu tư thuộc ngành công nghiệp bán dẫn, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao thực hiện đầu tư trong thời gian tới.

**Phần thứ hai**

**KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC PHỤC VỤ NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐẾN NĂM 2030**

I. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2030

**1. Mục tiêu chung**

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất bán dẫn, sử dụng trí tuệ nhân tạo; tham gia sâu vào khâu đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn, sản xuất chất bán dẫn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế. Đến năm 2030, Bắc Giang trở thành một trong những trung tâm quan trọng phát triển sản xuất công nghiệp bán dẫn của vùng và cả nước.

**2. Mục tiêu cụ thể:**

(1) Hỗ trợ đào tạo cho 3.000 sinh viên của tỉnh tham gia học trình độ đại học, sau đại học các ngành, nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI ở trong nước và nước ngoài; trong đó khoảng 2.000 người học các ngành, nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn và trên 1.000 người học các ngành, nghề lĩnh vực khoa học máy tính, AI.

(2) Đào tạo cho 3.500 lao động trình độ cao đẳng, trong đó có khoảng 2.600 lao động học các ngành, nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn và trên 900 lao động học các ngành, nghề lĩnh vực lĩnh vực khoa học máy tính, AI.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

**1. Đẩy mạnh công tác truyền thông**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân về tầm quan trọng của ngành công nghiệp bán dẫn, AI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Tổ chức các chương trình, hoạt động truyền thông tư vấn, hướng nghiệp sâu rộng cho học sinh các cấp, nhất là học sinh bậc THCS, THPT về vai trò, vị trí của ngành, nghề liên quan đến bán dẫn, AI, tạo sự chuyển biến trong nhân thức, sự yêu thích đối với ngành, nghề mới cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác quy hoạch và các dự án thu hút đầu tư mới; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ở lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, AI trong nước và nước ngoài.

Tăng cường tổ chức các chương trình, sự kiện, các cuộc thi, giải thưởng, danh hiệu nhằm tôn vinh người học, nhà giáo, người dạy, cán bộ quản lý, người sử dụng lao động và các tổ chức khác có nhiều thành tích và đóng góp cho hoạt động GDNN và phát triển kỹ năng nghề. Tổ chức các cuộc thi, hội thi khoa học kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực bán dẫn, AI, CNTT… cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh của nhà trường, năng lực đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, những ngành, nghề đào tạo là thế mạnh để phụ huynh học sinh và các học sinh biết, tìm hiểu. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về công nghệ mới, công nghệ chất bán dẫn, AI, chuyển đổi số,…

**2. Xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI**

Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ nhà giáo, sinh viên của tỉnh đi học đại học và sau đại học ngành công nghiệp bán dẫn, AI tại các trường đại học trong nước, nước ngoài; hỗ trợ học sinh, sinh viên học ngành công nghiệp bán dẫn, AI trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nghiên cứu, triển khai cơ chế đặt hàng/giao nhiệm vụ đào tạo với các Trường cao đẳng chất lượng cao, đào tạo chương trình chất lượng cao đối với các ngành, nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI theo nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thực tế của tỉnh.

Triển khai cơ chế, chính sách lựa chọn, đặt hàng các cơ sở GDNN thực hiện chương trình “đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; đào tạo nghề cho người lao động theo các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ đào tạo khác phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, AI.

**3. Đầu tư, nâng cao năng lực đào tạo đối với nhóm ngành, nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI của các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh**

Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, ưu tiên ngân sách nhà nước cho GDNN trong tổng chi ngân sách nhà nước để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đào tạo, đặt hàng/giao nhiệm vụ đào tạo nghề, đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh tương xứng với vị trí, vai trò đào tạo nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao, các ngành, nghề trọng điểm.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đào tạo, tăng số lượng trang thiết bị đào tạo số, tăng quy mô đào tạo đối với những ngành nghề trọng điểm cấp độ Quốc gia, ASEAN và Quốc tế đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và ngành, nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI.

Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI, bao gồm: nguồn lực các chương trình, dự án, đề án từ ngân sách trung ương; nguồn lực từ ngân sách địa phương, đặc biệt ngân sách tỉnh; tập trung thu hút đầu tư nguồn lực xã hội hóa của các khu vực tư nhân và các nguồn lực hợp pháp khác đầu tư phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

**4. Nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở GDNN**

Xây dựng Đề án phát triển các Trường giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt[[9]](#footnote-9). Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và các điều kiện cần thiết, trình Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quyết định công nhận Trường Cao đẳng chất lượng cao; công nhận các chương trình đào tạo chất lượng cao; đăng ký cấp phép đào tạo ngành, nghề mới, đặc biệt là đối với những ngành, nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI.

Đa dạng hóa các loại hình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI trên địa bàn tỉnh như: đào tạo cơ bản, đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi, đào tạo kỹ năng, đào tạo kỹ sư, đào tạo tiến sĩ, đào tạo trong nước và ngoài nước, đào tạo thông qua sản xuất kinh doanh, đào tạo thông qua hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc thu hút chuyên gia, người lao động nước ngoài làm việc trong ngành công nghiệp bán dẫn, AI đến làm việc trên địa bàn tỉnh.

Cùng với việc đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất tham gia đầu tư vào GDNN, trực tiếp tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao chất lượng việc làm, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động để đáp ứng nhu cầu của chính doanh nghiệp,… qua đó tạo động lực cho người lao động nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

**5. Đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ sở GDNN trong tỉnh với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, AI trong và ngoài nước**

Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các trường cao đẳng với các doanh nghiệp công nghiệp bán dẫn, AI để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và yêu cầu của doanh nghiệp. Tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” trong hoạt động GDNN, trong đó xác định Nhà trường giữ vai trò trung tâm.

Tăng cường công tác liên kết đào tạo giữa các cơ sở GDNN trong tỉnh với các trường đại học, các trường cao đẳng trong và ngoài tỉnh cũng như ở nước ngoài; nhất là trong lĩnh vực đào tạo, thu hút, phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, AI; phấn đấu đưa Bắc Giang là một trung tâm công nghiệp bán dẫn của vùng.

Đẩy mạnh công tác liên kết chuyển giao chương trình, giáo trình đào tạo; liên kết nghiên cứu khoa học, hội thảo và các hoạt động khác giữa các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh với các trường, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo, chuyên gia nhất là đối với ngành công nghiệp bán dẫn, AI; cử giảng viên, cán bộ quản lý đến doanh nghiệp để tìm hiểu thực tiễn, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình đào tạo; đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng dự báo về nhu cầu lao động theo từng chuyên ngành, trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu lao động theo vị trí việc làm của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm sau đào tạo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Dự kiến ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch khoảng ***840*** tỷ đồng[[10]](#footnote-10). Kinh phí thực hiện Kế hoạch cụ thể sẽ được xem xét khi ban hành các chính sách, nhiệm vụ và được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước giao hàng năm cho các đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

2. Nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của các cơ sở GDNN do các đơn vị chủ động huy động thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

**1.** Thủ trưởng các Sở, Ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở GDNN và các doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công *(có Bảng phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch kèm theo)* chủ động tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ***trước ngày 30/10*** để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Chủ động nghiên cứu các chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, Ngành trung ương để kịp thời tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh.

**2.** Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan, các cơ sở GDNN và các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của Kế hoạch này. Tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ***trước ngày 10/12*** hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch đào tạo nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, AI trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;  - CT, các PCT UBND tỉnh;  - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh;  - Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;  - UBND các huyện, TX, TP;  - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;  - VP UBND tỉnh: LĐVP, NC, TKCT, TH;  - Lưu: VT, KG-VX. | **TM.ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Mai Sơn** |

**BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC PHỤC VỤ NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2030**

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /6/2024 của UBND tỉnh)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Cơ quan chủ trì** | **Cơ quan phối hợp** | **Thời gian thực hiện** |
| **I** | **Công tác truyền thông** | | | |
| **1** | Tổ chức các chương trình, hoạt động truyền thông tư vấn, hướng nghiệp sâu rộng cho học sinh các cấp, nhất là học sinh bậc THCS, THPT về vai trò, vị trí của ngành, nghề liên quan đến bán dẫn, AI. | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan. | Hàng năm |
| **2** | Tổ chức các cuộc thi, Hội thi khoa học kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực bán dẫn, AI, CNTT,… cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. | Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh | |  | | --- | | Các Sở: Khoa học và công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, các ngành, đơn vị liên quan. | | Hàng năm |
| **3** | Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh của nhà trường, năng lực đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, những ngành, nghề đào tạo là thế mạnh phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI | Các cơ sở GDNN | Các cơ quan chủ quản cơ sở GDNN và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan. | Hàng năm |
| **II** | **Xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI** | | | |
| **1** | Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ sinh viên của tỉnh đi học đại học và sau đại học ngành công nghiệp bán dẫn, AI tại các trường đại học trong nước, nước ngoài; hỗ trợ học sinh, sinh viên học ngành công nghiệp bán dẫn, AI trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng chính sách xã hội, UBND cấp huyện; các cơ sở GDNN và các doanh nghiệp | Quý IV/2024 |
| **2** | Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2025 – 2030 trong đó có đối tượng là nhà giáo GDNN của các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh quản lý | Sở Nội vụ | Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, LĐTB&XH, các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh quản lý | Quý IV/2024 |
| **3** | Tham mưu giao dự toán chi thường xuyên tính theo đầu học sinh, sinh viên; đề xuất dự toán chi phí và bố trí nguồn lực để thực hiện giao nhiệm vụ đào tạo theo số lượng học sinh, sinh viên với một số Trường cao đẳng công lập thuộc tỉnh quản lý | Sở Tài chính  (theo Kết luận số 472/TB-UBND ngày 12/10/2023) | Các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở GDNN, các doanh nghiệp | Hàng năm |
| **4** | Tham mưu giao nhiệm vụ đào tạo học sinh, sinh viên, người lao động của tỉnh tham gia học chuyên ngành bán dẫn, AI và chuyên ngành liên quan ở trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp cho các Trường cao đẳng công lập thuộc tỉnh quản lý | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các Sở: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan chủ quản của các cơ sở GDNN và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp. | Theo thực tế nhu cầu của doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư trên địa bàn tỉnh |
| **5** | Tham mưu triển khai thực hiện cơ chế đặt hàng dịch vụ đào tạo cho học sinh, sinh viên của tỉnh tham gia học chuyên ngành bán dẫn, AI và chuyên ngành liên quan ở trình độ cao đẳng, trung cấp với các cơ sở GDNN công lập không thuộc tỉnh quản lý, cơ sở GDNN tư thục trên địa bàn tỉnh có hợp đồng đào tạo cung ứng lao động cho các doanh nghiệp. | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp. | Theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và cơ sở GDNN, phù hợp với nguồn lực kinh tế của tỉnh. |
| **III** | **Đầu tư, nâng cao năng lực đào tạo đối với nhóm ngành, nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI của các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh** | | | |
| **1** | Huy động và phân bổ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho các cơ sở GDNN công lập do tỉnh quản lý, trong đó có nhóm ngành, nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các Sở: Tài chính; Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các ngành, địa phương và các cơ sở GDNN. | Quý III/2024 và các năm tiếp theo |
| **2** | Bố trí ngân sách đặt hàng/giao nhiệm vụ đào tạo và các nội dung nhiệm vụ có liên quan với các cơ sở GDNN tham gia hoạt động đào tạo chuyên ngành bán dẫn, AI và các ngành, nghề có liên quan | Sở Tài chính | Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành, địa phương liên quan và các cơ sở GDNN. | Theo nhu cầu của doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư trên địa bàn tỉnh |
| **IV** | **Nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở GDNN** | | | |
| **1** | Xây dựng Đề án phát triển Trường giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt[[11]](#footnote-11). | Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn và các cơ sở GDNN | Các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành, địa phương có liên quan | Quý I/2025 |
| **2** | Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và các điều kiện cần thiết, trình Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quyết định công nhận Trường Cao đẳng chất lượng cao; công nhận các chương trình đào tạo chất lượng cao; đăng ký cấp phép đào tạo ngành, nghề mới. | Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn và các cơ sở GDNN | Các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành, địa phương có liên quan | Quý IV/2025 và hàng năm |
| **V** | **Đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ sở GDNN trong tỉnh với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, AI trong và ngoài nước** | | | |
| **1** | Hỗ trợ các Trường cao đẳng xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp bán dẫn tham gia xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và yêu cầu của doanh nghiệp; cử giảng viên, cán bộ quản lý đến doanh nghiệp đào tạo, học tập, trao đổi kinh nghiệm; đào tạo theo đơn đặt hàng. | Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh. | Các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Trường cao đẳng, các doanh nghiệp; các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan. | Hàng năm |
| **2** | Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo, chuyên gia và liên kết với các Trường đại học kỹ thuật lớn trong nước; xây dựng chính sách tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, thực hiện chính sách đãi ngộ thu hút đối với nhà giáo từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm và tình hình thực tiễn ngành, nghề đào tạo, nhu cầu của doanh nghiệp. | Các Trường Cao đẳng công lập thuộc tỉnh quản lý và các cơ sở GDNN | Các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ; các sở, ngành, địa phương có liên quan. | Hàng năm |
| **3** | Nâng cao chất lượng điều tra cung – cầu lao động, nắm bắt nhu cầu đào tạo, tuyển dụng và sử dung lao động của các doanh nghiệp để kịp thời xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế giai đoạn và hàng năm. | UBND các huyện, thị xã, thành phố | Các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Ban dân tộc; các cơ sở GDNN và các doanh nghiệp; sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan. | Hàng năm |

1. Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Điện tử dân dụng, Điện công nghiệp và dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (có những ngành, nghề phục vụ được cả với ngành CNTT-AI)…. [↑](#footnote-ref-1)
2. Công nghệ thông tin - Ứng dụng phần mềm, Kỹ thuật sửa chữa – lắp ráp máy vi tính, Truyền thông và mạng máy tính… [↑](#footnote-ref-2)
3. Số liệu tại Công văn số 994/SGDĐT-GDTrH,GDTX ngày 11/6/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Điện tử công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động; Máy tính và công nghệ thông tin; Ứng dụng phần mềm; Truyền thông và Mạng máy tính…. [↑](#footnote-ref-4)
5. Theo số liệu tổng hợp từ Ban Quản lý các KCN tỉnh và kết quả điều tra cung – cầu lao động năm 2023. [↑](#footnote-ref-5)
6. Trường CĐ Công nghệ Việt Hàn dự kiến mở một số ngành, nghề mới như: Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng, Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo, Sán xuất bán dẫn, Robot Công nghiệp, Phân tích dữ liệu công nghiệp, Công nghệ AI; Trường CĐ KTCN dự kiến mở một số ngành, nghề mới như: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ điện tử và năng lượng toà nhà…. [↑](#footnote-ref-6)
7. Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang xây dựng Kế hoạch đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép mới là Kỹ thuật cơ điện tử và Công nghệ Thông tin [↑](#footnote-ref-7)
8. Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang, Trường Cao đẳng Miền núi Bắc Giang, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang. [↑](#footnote-ref-8)
9. Thông báo số 2203-TB/TU ngày 21/02/2024 của Tỉnh ủy Bắc Giang thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang. [↑](#footnote-ref-9)
10. Trong đó 380 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư và 460 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp. Trung bình 140 tỷ đồng/1 năm. [↑](#footnote-ref-10)
11. Thông báo số 2203-TB/TU ngày 21/02/2024 của Tỉnh ủy Bắc Giang thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang. [↑](#footnote-ref-11)