**Phụ lục 4**

**MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠ**O *(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT*

*ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)*

| **CƠ QUAN CHỦ QUẢN**  **CƠ SỞ ĐÀO TẠO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| --- | --- |

**KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO**

Khóa:............{course}.....................Hạng:............{courseType}....................

Thời gian đào tạo: ..... tháng (từ ngày ..... /...../ .....đến ngày ..... /..... / .....)

I. Phân phối giờ học

| **STT** | **Môn học** | **Tổng số (giờ)** | **Lý thuyết (giờ)** | | **Thực hành trong hình (giờ)** | **Thực hành trên đường (giờ)** | **Kiểm tra cuối khóa (giờ)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LT** | **TH** |
| {#subjects}{idx} | {title} | {totalTime} | {gioHocLyThuyetLT} | {gioHocLyThuyetTH} | {gioHocTrongHinh} | {gioHocTrenDuong} | {cuoiKhoa} | {/subjects} |

II. Lịch học toàn khóa

| Tháng  Phân  giai Tuần  đoạn Từ  ngày  đến | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | .... | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lý thuyết |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thực hành  trong hình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thực hành  trên đường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thi, kiểm tra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Lý thuyết Thực hành Thi, kiểm tra Nghỉ Dự phòng