**Mẫusố 02**

|  |  |
| --- | --- |
| ……….. (1) ………………… (2) ……….**-------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộclập - Tự do - Hạnhphúc** |

**BẢN XÁC NHẬN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ**

**ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN**

1. Họvàtêngiảngviên: …………………………………………………………..………..,

Làgiảngviên hay giảngviênthỉnhgiảngcủa CSĐT: ……………………….……………..

2. Ngàythángnămsinh: ……………...

3. Đơnvịcôngtác: ……………...

4. Trìnhđộđàotạo, chứcdanhkhoahọc: …………..….

5. Thâmniênđàotạo: ……………...

6. Chứcvụlãnhđạo, quảnlý, côngtácđảng, đoànthểtrong CSĐT vàđịnhmứcgiờchuẩntheoquyđịnh(\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nămhọc** | **Chứcvụquảnlý** | **Địnhmứcgiờchuẩn (%)** | **Ghichú** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

*(\*) - Trướcngày 25/3/2015, theoQuyđịnhchếđộlàmviệcđốivớigiảngviên ban hànhkèmtheoQuyếtđịnhsố*[*64/2008/QĐ-BGDĐT*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx)*ngày 28/11/2008, đượcsửađổibổ sung bởiThôngtưsố*[*36/2010/TT-BGDĐT*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx)*ngày 15/12/2010 vàThôngtưsố*[*18/2012/TT-BGDĐT*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx)*ngày 31/5/2012 củaBộtrưởngBộ GD&ĐT.*

*- Từ 25/3/2015 đến nay, theoQuyđịnhchếđộlàmviệcđốivớigiảngviên ban hànhkèmtheoThôngtưsố 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 củaBộtrưởngBộ GD&ĐT.*

7. Kếtquảđàotạovànghiêncứukhoahọc:

a) Kếtquảđàotạo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nămhọc** | **Họckỳ** | **Côngviệcgiảngdạy (mônhọc, chuyênđề, thựchành, hướngdẫn LA/LV/ĐATN, …)** | **Trìnhđộđàotạo (ĐH, ThS, CK2/BSNT, TS)** | **ThuộcBộmôn, Khoa** | **Sốgiờgiảngdạytrựctiếptrênlớp** | **Sốgiờchuẩnquyđổi** | **Ghichú** |
| 20… - 20… | HK |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **Tổngsốgiờtrongnămhọc** |  |  |  |
| 20… - 20… | HK |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **Tổngsốgiờtrongnămhọc** |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |

b) Thựchiệnnhiệmvụkhoahọcvàcôngnghệ do cơsởđàotạoquảnlý:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tênnhiệmvụkhoahọcvàcôngnghệ**(chươngtrình, dựán, đềtài,…) | **Tráchnhiệm**(CN, PCN, TK) | **Mãsố, cấpquảnlý** | **Quyếtđịnhgiaonhiệmvụ**(số, ngàytháng) | **Thờigianthựchiện**(tháng, năm …. đếntháng,năm…) | **Vănbảnnghiệmthu**(vănbản, số, ngàytháng, năm)**, xếploạikếtquả** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

c) Pháttriểnchươngtrìnhđàotạo, khoahọcvàcôngnghệ(đốivớiứngviên GS):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tênchươngtrìnhđàotạohoặcchươngtrìnhnghiêncứu, ứngdụngkhoahọccôngnghệcủacơsởgiáodụcđạihọc**(baogồmxâydựng, thiếtkếchươngtrìnhmớivàsửađổi, bổ sung) | **Tráchnhiệm**(chủtrì/thamgia) | **Vănbảnthẩmđịnhđểđưavàosửdụng**(vănbản, số, ngày, tháng, năm) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

8. Nhậnxét, đánhgiágiảngviên:

 a) Vềhoạtđộngđàotạo:

- Mứcđộhoànthànhkhốilượnggiảngdạy: ……………………………………………….

- Hoànthànhnhiệmvụcủagiảngviêntheoquyđịnhhiệnhành: …………………………..

- Nănglựcgiảngdạy: ……………………………………………………………………….

- Ý kiếnphảnhồicủangườihọctrong 3 nămgầnnhất: ………………………………………

- Pháttriểnchươngtrìnhđàotạo: …………………………………………………………...

- Đónggópkháctrongcôngtácđàotạo: …………………………………………………...

b) Vềnghiêncứukhoahọcvàchuyểngiaocôngnghệ:

- Nănglựcnghiêncứu: ……………………………………………………………………..

- Kếtquảcôngbốvàxuấtbản: ……………………………………………………………..

- Tổchứcnghiêncứu: ………………………………………………………………………

- Tổchứchộinghị, hộithảokhoahọc: …………………………………………………….

- Uytínkhoahọctrongcộngđồng(*Google scholar, H-index, thànhviênHộiđồngbiêntậptạpchícóuytín,….*): ……………………………………………………………………….

c) Nhậnxétvềđạođứcnhàgiáovàđạođứctrongnghiêncứukhoahọc

- Tínhtrungthực, kháchquantrongđàotạovàNCKH: Đạt; Khôngđạt

Lý do khôngđạt: …………………………………………………………………………………….

- Đangtrongthờigianbịkỷluật (từkhiểntráchtrởlên): Có ;Không

|  |  |
| --- | --- |
|  | *….(3)..., ngày … tháng … năm ….***NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ ĐÀO TẠO***(Kývàghirõhọtên, đóngdấu)* |

***Ghichú:***

(1) Têncơquan, tổchứcchủquảntrựctiếp (nếucó).

(2) Têncơsởđàotạo.

(3) Địadanh*.*

***Chú ý:*** *Giảngviên/giảngviênthỉnhgiảng ở cơsởđàotạonàothìphảicóđủbảnnhậnxétcủacáccơsởđàotạonơithamgiagiảngdạy.*