TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

**PHÒNG TC & HC**

**CUNG CẤP SỐ LIỆU PHỤC VỤ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT**

**NGÀNH BÁO CHÍ**

**1. Thống kê số lượng cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của Khoa Báo chí - TT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Phân loại** | **Nam** | **Nữ** | **Tổng số** |
| I | **Đội ngũ cơ hữu**  *Trong đó:* |  |  |  |
| I.1 | Đội ngũ trong biên chế |  |  |  |
| I.2 | Đội ngũ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn |  |  |  |
| II | **Các đối tượng khác**  Hợp đồng ngắn hạn (dưới 01 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng) |  |  |  |
|  | **Tổng số** |  |  |  |

**2. Thống kê, phân loại giảng viên**

| **TT** | **Trình độ, học vị, chức danh** | **Số lượng GV** | **Giảng viên cơ hữu (GV)** | | | **GV thỉnh giảng trong nước** | **GV quốc tế** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy** | **GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy** | **GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Phó Giáo sư |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiến sĩ khoa học |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiến sĩ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thạc sĩ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đại học |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cao đẳng |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Trình độ khác |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |

*(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)*

Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = ….. người

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu:……………..

**3. Danh sách giảng viên của** **Khoa Báo chí - TT**

| **TT** | **Họ và tên** | **Trình độ, học vị, chức danh** | **GV cơ hữu** | | | **GV thỉnh giảng** | **GV quốc tế** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy** | **GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy** | **GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | | |  |  |  |  |  |

**4. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):**

| **TT** | **Trình độ/học vị** | **Số lượng** | **Tỷ lệ**  **(%)** | **Phân loại theo giới tính (ng)** | | **Phân loại theo tuổi (người)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nam | Nữ | < 30 | 30-40 | 41-50 | 51-60 | > 60 |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Phó Giáo sư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiến sĩ khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiến sĩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thạc sĩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đại học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1. Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu:.............. tuổi

4.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: ...............................................................

4.3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: .......................................................................

**TRƯỞNG PHÒNG**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

**PHÒNG TC & HC**

**CUNG CẤP SỐ LIỆU PHỤC VỤ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT**

**NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**1. Thống kê số lượng cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của Khoa Công nghệ thông tin**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Phân loại** | **Nam** | **Nữ** | **Tổng số** |
| I | **Đội ngũ cơ hữu**  *Trong đó:* |  |  |  |
| I.1 | Đội ngũ trong biên chế |  |  |  |
| I.2 | Đội ngũ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn |  |  |  |
| II | **Các đối tượng khác**  Hợp đồng ngắn hạn (dưới 01 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng) |  |  |  |
|  | **Tổng số** |  |  |  |

**2. Thống kê, phân loại giảng viên**

| **TT** | **Trình độ, học vị, chức danh** | **Số lượng GV** | **Giảng viên cơ hữu (GV)** | | | **GV thỉnh giảng trong nước** | **GV quốc tế** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy** | **GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy** | **GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Phó Giáo sư |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiến sĩ khoa học |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiến sĩ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thạc sĩ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đại học |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cao đẳng |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Trình độ khác |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |

*(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)*

Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = ….. người

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu:……………..

**3. Danh sách giảng viên của** **Khoa Công nghệ thông tin**

| **TT** | **Họ và tên** | **Trình độ, học vị, chức danh** | **GV cơ hữu** | | | **GV thỉnh giảng** | **GV quốc tế** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy** | **GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy** | **GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | | |  |  |  |  |  |

**4. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):**

| **TT** | **Trình độ/học vị** | **Số lượng** | **Tỷ lệ**  **(%)** | **Phân loại theo giới tính (ng)** | | **Phân loại theo tuổi (người)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nam | Nữ | < 30 | 30-40 | 41-50 | 51-60 | > 60 |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Phó Giáo sư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiến sĩ khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiến sĩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thạc sĩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đại học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1. Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu:.............. tuổi

4.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: ...............................................................

4.3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: .......................................................................

**TRƯỞNG PHÒNG**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

**PHÒNG TC & HC**

**CUNG CẤP SỐ LIỆU PHỤC VỤ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT**

**NGÀNH KIẾN TRÚC**

**1. Thống kê số lượng cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của Khoa Kiến trúc**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Phân loại** | **Nam** | **Nữ** | **Tổng số** |
| I | **Đội ngũ cơ hữu**  *Trong đó:* |  |  |  |
| I.1 | Đội ngũ trong biên chế |  |  |  |
| I.2 | Đội ngũ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn |  |  |  |
| II | **Các đối tượng khác**  Hợp đồng ngắn hạn (dưới 01 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng) |  |  |  |
|  | **Tổng số** |  |  |  |

**2. Thống kê, phân loại giảng viên**

| **TT** | **Trình độ, học vị, chức danh** | **Số lượng GV** | **Giảng viên cơ hữu (GV)** | | | **GV thỉnh giảng trong nước** | **GV quốc tế** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy** | **GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy** | **GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Phó Giáo sư |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiến sĩ khoa học |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiến sĩ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thạc sĩ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đại học |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cao đẳng |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Trình độ khác |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |

*(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)*

Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = ….. người

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu:……………..

**3. Danh sách giảng viên của** **Khoa Kiến trúc**

| **TT** | **Họ và tên** | **Trình độ, học vị, chức danh** | **GV cơ hữu** | | | **GV thỉnh giảng** | **GV quốc tế** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy** | **GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy** | **GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | | |  |  |  |  |  |

**4. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):**

| **TT** | **Trình độ/học vị** | **Số lượng** | **Tỷ lệ**  **(%)** | **Phân loại theo giới tính (ng)** | | **Phân loại theo tuổi (người)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nam | Nữ | < 30 | 30-40 | 41-50 | 51-60 | > 60 |
| 1 | Giáo sư, Viện sĩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Phó Giáo sư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiến sĩ khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiến sĩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thạc sĩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đại học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1. Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu:.............. tuổi

4.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: ...............................................................

4.3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: .......................................................................

**TRƯỞNG PHÒNG**

12. Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường:

HỘI ĐỒNG

KHOA HỌC - ĐÀO TẠO

HỘI CỰU CHIẾN BINH

HỘI SINH VIÊN

ĐOÀN TNCS HCM

CÔNG ĐOÀN

**BAN**

**GIÁM HIỆU**

**ĐẢNG ỦY**

**KHOA / BỘ MÔN**

**PHÒNG / TT**

PHÒNG TC-HC

PHÒNG ĐTĐH

PHÒNG ĐTSĐH

PHÒNG KHCN-HTQT

PHÒNG KHTC-CSVC

PHÒNG KT-ĐBCLGD

**TRUNG TÂM**

NCQL&PTVDH

KHXH-NV

PHÂN TÍCH

TIN HỌC

HỘI ĐỒNG

THI ĐUA–KHEN THƯỞNG

HỘI ĐỒNG

KỶ LUẬT

HỘI ĐỒNG

TUYỂN DỤNG

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

KHOA TOÁN

KHOA CNTT

KHOA VẬT LÝ

KHOA HÓA HỌC

KHOA SINH HỌC

KHOA ĐL - ĐC

KHOA NGỮ VĂN

KHOA LỊCH SỬ

KHOA LLCT

KHOA MÔI TRƯỜNG

KHOA XÃ HỘI HỌC

KHOA BC-TT

BỘ MÔN

CÔNG TÁC XÃ HỘI

KHOA KIẾN TRÚC

PHÒNG CTHS-SV

TRUNG TÂM TT-TV

TVKT&ƯDĐC

KHOA ĐT-VT

13. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các đơn vị** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Điện thoại** | **E-mail** |
|  | **1. Ban Giám hiệu** | | | | |
| 1 | Hiệu trưởng | Võ Thanh Tùng | PGS.TS. Phó HT | 0935961369 | votungbeo  @gmail.com |
| 2 | Phó Hiệu trưởng | Hà Văn Hành | PGS.TS. Phó HT | 0912501929 | hanhdiahue  @yahoo.com |
| 3 | Phó Hiệu trưởng | Trần Ngọc Tuyền | PGS.TS. Phó HT |  |  |
|  | **II. Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB** | | | | |
|  | Đảng ủy | Võ Thanh Tùng | PGS.TS.  Bí thư | 0935961369 | votungbeo  @gmail.com |
|  | Công đoàn | Lê Duy Sơn | ThS.  Chủ tịch | 0983833590 | leduyson  @gmail.com |
|  | Đoàn  Thanh niên | Hoàng N. Tuấn Minh | ThS.  Bí thư | 0905655635 | hntminh83  @yahoo.com |
|  | Hội Sinh viên | Nguyễn Tường Du | CN.  Chủ tịch | 01202756868 | tuongdu2705dtn@gmail.com |
|  | Hội CCB | Nguyễn Mạnh Sơn | PGS.TS. Chủ tịch | 0905137823 | manhson03  @yahoo.com |
|  | **III. Các phòng, ban chức năng** | | | | |
|  | Phòng TC-HC | Phan Tuấn Anh | TS,  Tr. phòng |  |  |
|  | Phòng ĐTĐH | Trần Ngọc Tuyền | PGS.TS.  Tr. phòng | 0976557727 | trntuyen  @gmail.com |
|  | Phòng  CT HS-SV | Hoàng N. Tuấn Minh | ThS.  Tr. phòng | 0905655635 | hntminh83  @yahoo.com |
|  | Phòng ĐTSĐH | Lê Thị Kim Lan | PGS.TS.  Tr. phòng | 0906554848 | kimlanhus  @yahoo.com.vn |
|  | Phòng  KHCN - HTQT | Nguyễn Trường Thọ | TS.  Tr. phòng | 0982950095 | nguyenductho  @gmail.com |
|  | Phòng  KHTC- CSVC | Lê Duy Sơn | ThS.  Tr. phòng | 0983833590 | leduyson  @gmail.com |
|  | Phòng Khảo thí - ĐBCLGD | Đỗ Diên | ThS.  Tr. phòng | 0914418905 | dodien1263  @gmail.com |
|  | Trung tâm  TT- Thư viện | Nguyễn Thị Thu Hà | CN.  Giám đốc | 0905604165 | thuhanguyentvkh@gmail.com |
|  | **IV. Các trung tâm/ viện trực thuộc** | | | | |
|  | TT Tin học | Hoàng Văn Hiển | PGS.TS. Giám đốc | 0914077895 | hiencssh  @gmail.com |
|  | TT KHXH&NV | Trần Xuân Bình | PGS.TS. Giám đốc | 0913420143 | txbinhxhh  @yahoo.com |
|  | TT NC QL& PT vùng Duyên hải | Lương Quang Đốc | TS.  Giám đốc | 0914202042 |  |
|  | TT Tư vấn KT và ƯDĐC | Trần Hữu Tuyên | TS.  Giám đốc | 0914172305 | thtuyen.hue  @gmail.com |
|  | TT Phân tích | Hoàng Thái Long | TS.  Giám đốc | 0913412462 | hthailong  @gmail.com |
|  | **V. Các Bộ môn** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |