**TIÊU CHUẨN 6**

**Bảng 1. THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN THUỘC KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH, NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH CỦA CTĐT**

------------------------------------

**Tên CTĐT: Điều dưỡng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời điểm** | **Tổng số GV** | **GS** | **PGS** | **TS** | **ThS** | **ĐH** | **Tổng số GV quy đổi** |
| 31/12/2024 | **37** | **0** | **5** | **22** | **9** | **1** | **48,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 Nghệ An, ngày ….tháng 02 năm 2025

 **HIỆU TRƯỞNG**

**TIÊU CHUẨN 6**

**Bảng 2. LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN THUỘC KIẾN THỨC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH CỦA CTĐT**

------------------------------------

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên giảng viên** | **Lĩnh vực chuyên mônghi trên văn bằng Tiến sĩ** | **Chức danh GS/PGS nếu có** |
| 1 | Cao Tiến Trung | Sinh học | **PGS** |
| 2 | Lê Thế Tâm | Hóa học | **PGS** |
| 3 | Nguyễn Lê Ái Vĩnh | Khoa học Môi trường Tích hợp |  |
| 4 | Hồ Đình Quang  | Vật lý môi trường |  |
| 5 | Nguyễn Ngọc Hiền | Yhọc |  |
| 6 | Hồ Thị Phương | Khoa học môi trường |  |
| 7 | Lê Thị Mỹ Châu | Công nghệ thực phẩm |  |
| 8 | Nguyễn Thị Giang An | Sinh lý người và động vật | **PGS** |
| 9 | Hoàng Văn Trung | Hoá học |  |
| 10 | Quế Anh Trâm | Y học |  |
| 11 | Hồ Giang Nam | Y học |  |
| 12 | Hồ Anh Tuấn | Sinh học |  |
| 13 | Nguyễn Cảnh Hùng | Tâm thần |  |
| 14 | Tăng Xuân Hải | Tai mũi họng | **PGS** |
| 15 | Lương Mạnh Hùng | Hồi sức cấp cứu |  |
| 16 | Bùi Kim Thuận | Nội Nhi |  |
| 17 | Hoàng Thị Ái Khuê | Sinh lý học | **PGS** |
| 18 | Vi Thị Lan Hương | YHCT |  |
| 19 | Trần Tất Thắng | Măt |  |
| 20 | Lê Đắc Quang | YHCT |  |

 Nghệ An, ngày ….tháng 02 năm 2025

 **HIỆU TRƯỞNG**

**TIÊU CHUẨN 6**

**Bảng 3. THỐNG KÊ KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG**

**ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRỰC TIẾP THAM GIA GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN THUỘC KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH, NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH CỦA CTĐT**

**--------------------------------------------**

**Kết quả tuyển dụng:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Năm** | **Chỉ tiêu** | **Kết quả tuyển dụng và trình độ lúc tuyển** |
| **Tổng số** | **PGS** | **TS** | **ThS** | **ĐH** |
| 2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng:**

* Số được cử đi học NCS ngoài nước: 0
* Số được cử đi học NCS trong nước: 3
* Số được cử đi học ThS ngoài nước: 0
* Số được cử đi học ThS trong nước: 1
* Số đã nhận bằng TS trong chu kì đánh giá: 3
* Số đã nhận bằng ThS trong chu kì đánh giá: 0
* Tổng kinh phí đã chi cho công tác đào tạo bồi dưỡng GV của CTĐT (nếu có thống kê)
* **TIÊU CHUẨN 6**
* **Bảng 4. THỐNG KÊ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRỰC TIẾP THAM GIA GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN THUỘC KIẾN THƯC CƠ SỞ NGÀNH, NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH CỦA CTĐT TRONG CHU KỲ ĐÁNH GIÁ**

|  |  |
| --- | --- |
| **KẾT QUẢ NCKH** | **Tổng cộng** |
| Số đề tài cấp Nhà nước chủ trì | 0 |
| Số đề tài cấp Bộ chủ trì | 07 |
| Số đề tài cấp Tỉnh/Thành phố chủ trì | 02 |
| Số đề tài Nafosted chủ trì | 0 |
| Số đề tài cấp cơ sở chủ trì | 09 |
| Số đề tài/dự án hợp tác Quốc tế chủ trì | 03 |
| Số sản phẩm NCKH được chuyển giao ứng dụng | 03 |
| Số bài báo trên tạp ISI/SCOPUS | 55 |
| Số bài báo trên tạp chí Quốc tế khác | 65 |
| Số bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước được Hội đồng GS Nhà nước tính từ 0,25 điểm trở lên | 50 |
| Số giáo trình đã xuất bản | 07 |
| Số sách chuyên khảo đã xuất bản | 11 |
| Số sách tham khảo/hướng dẫn đã xuất bản | 01 |
| Số giải thưởng NCKH (nếu có thì ghi rõ loại giải thưởng) | 12 |
| Tổng thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học (kinh phí từ bên ngoài chuyển về Trường nếu có thống kê) | 2.200.000.000 |

**TIÊU CHUẨN 7**

**BẢNG 1: THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CBHT TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM VÀ LUÂN CHUYỂN TRONG 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Tổng** |
| 1 | Tuyển dụng |  1 |  1 |  0 | 0  |  0 | **2** |
| 2 | Bổ nhiệm |  0 |  0 |  3 | 6  | 1  | **10** |
| 3 | Luân chuyển |  0 |  5 |  1 |  0 |  0 | **6** |
| **…** |   |   |   |   |   |   |  |

**BẢNG 2: THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CBHT ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TRONG 5 NĂM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại đánh giá** | **2020** | **2021** | **2022** |  | **2023** | **2024** | **Tổng** |
| 1 | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | 2  |  3 |  3 |  |  4 |  3 | **15** |
| 2 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |  16 | 14  |  13 |  |  12 |  12 | **67** |
| 3 | Hoàn thành nhiệm vụ |  0 |  1 |  1 |  |  0 |  1 | **3** |
| 4 | Không hoàn thành nhiệm vụ | 0  |  0 |  0 |  |  0 |  | **0** |

**BẢNG 3: THỐNG KÊ SỐ LƯỢT CBHT ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO (ThS, TS, ĐH) VÀ THAM GIA CÁC LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ TRONG 5 NĂM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Tổng** |
| 1 | Số lượng CBHT được cử đi đào tạo (ThS, TS, ĐH) |  0 |  1 |  1 |  1 |  0 | **3** |
| 2 | Số lượng CBHT tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ | 5 | 8 |  15 | 25  |  8 | **61** |