**BÁO CÁO NHÂN LỰC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Từ ngày 1/1/2018 đến 31/12/2018**

Tên trường: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Loại hình trường: 🞏 Trường công 🞏 Trường tư/dân lập

**1. GIẢNG VIÊN CƠ HỮU (tính đến 31/12/2018)**

| **MỤC** | **DANH MỤC** | **Số người** |
| --- | --- | --- |
| **1.1** | **Tổng số giảng viên cơ hữu** *Lưu ý: Giảng viên cơ hữu là giảng viên trong biên chế hoặc đã ký hợp đồng làm việc ở trường với thời hạn* ***từ 1 năm trở lên****, có tên trong bảng lương hàng tháng, có tên trong danh sách giảng viên của trường đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng* |  |
| *1.1.1* | *Giảng viên cơ hữu chưa đến tuổi nghỉ hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) trước 01/01/2019* |  |
| *1.1.2* | *Giảng viên cơ hữu đã nghỉ hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) trước 01/01/2019 ký hợp đồng tiếp tục làm việc ở trường* |  |
| *1.1.3* | *Giảng viên cơ hữu mới được tuyển dụng làm việc tại trường chưa đủ 12 tháng*  |  |
| *1.1.4* | *Giảng viên thuộc diện sẽ đến tuổi nghỉ hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) trong năm 2018* |  |
| *1.1.5* | *Giảng viên cơ hữu là NỮ* |  |
| *1.1.6* | *Giảng viên cơ hữu là NAM* |  |
| **1.2** | **Học hàm của giảng viên cơ hữu** |  |
| *1.2.1* | *Giáo sư* |  |
| *1.2.2* | *Phó giáo sư* |  |
| **1.3** | **Học vị của giảng viên cơ hữu** |  |
| *1.3.1* | *Tiến sĩ* |  |
| *a)* | *Đào tạo trong nước* |  |
| *b)* | *Đào tạo ở nước ngoài* |  |
| *1.3.2* | *Thạc sĩ* |  |
| *a)* | *Đào tạo trong nước* |  |
| *b)* | *Đào tạo ở nước ngoài* |  |
| *1.3.3* | *Cử nhân* |  |
| *a)* | *Đào tạo trong nước* |  |
| *b)* | *Đào tạo ở nước ngoài* |  |
| **1.4** | **Tuổi đời của giảng viên cơ hữu** |  |
| *1.4.1* | *Số GV cơ hữu sinh trước năm 1949 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.2* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1949 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.3* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1950 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.4* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1951 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.5* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1952 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.6* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1953 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.7* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1954 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.8* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1955 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.9* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1956 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.10* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1957 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.11* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1958 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.12* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1959 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.13* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1960 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.14* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1961 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.15* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1962 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.16* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1963 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.17* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1964 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.18* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1965 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.19* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1966 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.20* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1967 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.21* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1968 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.22* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1969 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.23* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1970 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.24* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1971 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.25* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1972 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.26* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1973 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.27* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1974 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.28* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1975 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.29* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1976 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.30* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1977 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.31* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1978 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.32* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1979 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.33* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1980 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.34* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1981 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.35* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1982 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.36* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1983 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.37* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1984 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.38* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1985 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.39* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1986 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.40* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1987 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.41* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1988 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.42* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1989 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.43* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1990 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.44* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1991 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.45* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1992 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.46* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1993 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.47* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1994 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.48* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1995 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *1.4.49* | *Số GV cơ hữu sinh năm 1996 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| **1.5** | **Số năm được hưởng phụ cấp thâm niên giảng dạy đại học của giảng viên cơ hữu** |  |
| *1.5.1* | *Từ 1 - 5 năm* |  |
| *1.5.2* | *Từ 6 - 10 năm*  |  |
| *1.5.3* | *Từ 11 - 15 năm* |  |
| *1.5.4* | *Từ 16 - 20 năm* |  |
| *1.5.5* | *Trên 20 năm* |  |

**2. GIẢNG VIÊN MỜI GIẢNG (tính đến 31/12/2018)**

| **MỤC** | **DANH MỤC** | **Số người** |
| --- | --- | --- |
| **2.1** | **Tổng số giảng viên mời giảng** *Lưu ý: Giảng viên mời giảng là người được mời nhận môn để phụ trách giảng dạy độc lập, không tính những trường hợp mời nói chuyện chuyên đề (guest speaker).* |  |
| *2.1.1* | *Giảng viên mời giảng là NỮ* |  |
| *2.1.2* | *Giảng viên mời giảng là NAM* |  |
| *2.1.3* | *Giảng viên mời giảng đang công tác ở trường đại học khác* |  |
| **2.2** | **Học hàm của giảng viên mời giảng** |  |
| *2.2.1* | *Giáo sư* |  |
| *2.2.2* | *Phó giáo sư* |  |
| **2.3** | **Học vị của giảng viên mời giảng** |  |
| *2.3.1* | *Tiến sĩ* |  |
| *2.3.2* | *Thạc sĩ* |  |
| *2.3.3* | *Cử nhân* |  |
| **2.4** | **Tuổi đời giảng viên mời giảng** |  |
| *2.4.1* | *Số GV mời giảng sinh trước năm 1949 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.2* | *Số GV mời giảng sinh năm 1949 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.3* | *Số GV mời giảng sinh năm 1950 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.4* | *Số GV mời giảng sinh năm 1951 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.5* | *Số GV mời giảng sinh năm 1952 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.6* | *Số GV mời giảng sinh năm 1953 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.7* | *Số GV mời giảng sinh năm 1954 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.8* | *Số GV mời giảng sinh năm 1955 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.9* | *Số GV mời giảng sinh năm 1956 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.10* | *Số GV mời giảng sinh năm 1957 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.11* | *Số GV mời giảng sinh năm 1958 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.12* | *Số GV mời giảng sinh năm 1959 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.13* | *Số GV mời giảng sinh năm 1960 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.14* | *Số GV mời giảng sinh năm 1961 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.15* | *Số GV mời giảng sinh năm 1962 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.16* | *Số GV mời giảng sinh năm 1963 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.17* | *Số GV mời giảng sinh năm 1964 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.18* | *Số GV mời giảng sinh năm 1965 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.19* | *Số GV mời giảng sinh năm 1966 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.20* | *Số GV mời giảng sinh năm 1967 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.21* | *Số GV mời giảng sinh năm 1968 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.22* | *Số GV mời giảng sinh năm 1969 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.23* | *Số GV mời giảng sinh năm 1970 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.24* | *Số GV mời giảng sinh năm 1971 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.25* | *Số GV mời giảng sinh năm 1972 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.26* | *Số GV mời giảng sinh năm 1973 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.27* | *Số GV mời giảng sinh năm 1974 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.28* | *Số GV mời giảng sinh năm 1975 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.29* | *Số GV mời giảng sinh năm 1976 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.30* | *Số GV mời giảng sinh năm 1977 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.31* | *Số GV mời giảng sinh năm 1978 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.32* | *Số GV mời giảng sinh năm 1979 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.33* | *Số GV mời giảng sinh năm 1980 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.34* | *Số GV mời giảng sinh năm 1981 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.35* | *Số GV mời giảng sinh năm 1982 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.36* | *Số GV mời giảng sinh năm 1983 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.37* | *Số GV mời giảng sinh năm 1984 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.38* | *Số GV mời giảng sinh năm 1985 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.39* | *Số GV mời giảng sinh năm 1986 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.40* | *Số GV mời giảng sinh năm 1987 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.41* | *Số GV mời giảng sinh năm 1988 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.42* | *Số GV mời giảng sinh năm 1989 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.43* | *Số GV mời giảng sinh năm 1990 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.44* | *Số GV mời giảng sinh năm 1991 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.45* | *Số GV mời giảng sinh năm 1992 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.46* | *Số GV mời giảng sinh năm 1993 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.47* | *Số GV mời giảng sinh năm 1994 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.48* | *Số GV mời giảng sinh năm 1995 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |
| *2.4.49* | *Số GV mời giảng sinh năm 1996 (tổng số / Nam / Nữ)* |  |

| **MỤC** | **DANH MỤC** | **Số người** |
| --- | --- | --- |
| **4.1** | **Tổng số nhân viên cơ hữu (không giảng dạy)***Lưu ý: Nhân viên cơ hữu là những người không phải là giảng viên, trong biên chế hoặc đã ký hợp đồng làm việc ở trường với thời hạn* ***từ 1 năm trở lên****, có tên trong bảng lương hàng tháng, có tên trong danh sách nhân viên của trường đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng* |  |
| *4.1.1* | *Nhân viên cơ hữu là NAM* |  |
| *4.1.2* | *Nhân viên cơ hữu là NỮ* |  |
| **4.2** | **Trình độ học vấn của nhân viên cơ hữu** |  |
| *4.2.1* | *Nhân viên cơ hữu có trình độ sau đại học* |  |
| *4.2.2* | *Nhân viên cơ hữu có trình độ đại học* |  |
| *4.2.3* | *Nhân viên cơ hữu có trình độ dưới đại học* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Người cung cấp thông tin*(ký tên, ghi rõ họ tên)* | Xác nhận của Hiệu trưởng*(ký tên, đóng dấu)* |

**DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC [TÊN TRƯỜNG]
Tính đến ngày 31/12/2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **Số CMND hoặc căn cước** | **Học hàm (GS/PGS)** | **Học vị (TS/ThS)** | **Quốc gia nơi GV lấy học vị** | **Tên chuyên ngành ghi trên bằng cấp cao nhất** | **Năm bắt đầu làm việc tại trường** |
| **Nam** | **Nữ** | **TS** | **ThS** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Người cung cấp thông tin*(ký tên, ghi rõ họ tên)* | Xác nhận của Hiệu trưởng*(ký tên, đóng dấu)* |

**DANH SÁCH GIẢNG VIÊN MỜI GIẢNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC [TÊN TRƯỜNG]
Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **Số CMND hoặc căn cước** | **Học hàm (GS/PGS)** | **Học vị (TS/ThS)** | **Quốc gia nơi GV lấy học vị** | **Tên chuyên ngành ghi trên bằng cấp cao nhất** | **Năm bắt đầu làm việc tại trường** |
| **Nam** | **Nữ** | **TS** | **ThS** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Người cung cấp thông tin*(ký tên, ghi rõ họ tên)* | Xác nhận của Hiệu trưởng*(ký tên, đóng dấu)* |