**KHOA SINH HỌC**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**KẾ HOẠCH, KINH PHÍ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ KHOA SINH HỌC GIAI ĐOẠN 2019 – 2024**

Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên là nhân tố quan trọng góp phần lớn quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới giáo dục Đại học. Trong mọi thời kỳ, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Việt Nam đang tiến hành công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, điều quan trọng là cần phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Đại học. Trong bối cảnh đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Nhà trường trong thời kỳ mới, đội ngũ cán bộ, viên chức Khoa Sinh học nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức nên xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2018- 2023 như sau:

1. **Đối tượng và số lượng có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng**

Tất cả các cán bộ, viên chức đang công tác tại Khoa Sinh học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh.

1. **Nội dung đào tạo, bồi dưỡng**
	* Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
	* PGS, Giáo sư
	* Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh
	* Trung cấp Lý luận chính trị, Cấp chính trị
	* Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

# GIAI ĐOẠN 2019- 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức danh, chức vụ hiện****tại** | **Nội dung đào tạo,****bồi dưỡng** | **Thời gian** | **Kinh phí đào tạo** |
| **1. Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ** |  |
| 1. | Phạm Thị Như Quỳnh | GV | Tiến sỹ | 2023-2027 | 100.000.000Thưởng 7.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| **2. Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh** |  |
| 1 | Lê Thị Hương | GV |  | 2021 | 3.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 2 | Trần Huyền Trang | GV |  | 2023 | 3.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| **3. Trung cấp, Cao cấp Lý luận chính trị** |  |
| 1 | Nguyễn Thị Giang An | Phó Trưởng khoa | Trung cấp | 2018-2019 | 5.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 2 | Phạm Thị Hương | GV | Trung cấp | 2018-2019 | 5.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 3 | Lê Thị Thúy Hà | GV | Trung cấp | 2020-2021 | 5.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 4 | Nguyễn Thị Thảo | Phó Trưởng khoa | Trung cấp | 2022-2023 | 5.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 5 | Trần Thị Gái | GV | Trung cấp | 2022-2023 | 5.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 6 | Trần Huyền Trang | GV | Trung cấp | 2022-2023 | 5.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 7 | Nguyễn Thị Việt | GV | Trung cấp | 2024-2025 | 5.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 8 | Lê Thị Hương | GV | Trung cấp | 2024-2025 | 5.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| **4. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức** |  |
| **4.1. GVCC, PGS** |  |
| 1 | Lê Thị Hương  | GV | PGS, GVCC | 2021 | Thưởng 8.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 2 | Nguyễn Thị Giang An  | Phó Trưởng khoa | PGS, GVCC | 2023 | Thưởng 8.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 3 | Đào Thị Minh Châu | GV | PGS, GVCC | 2023 | Thưởng 8.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| **4.2. GVC** |  |
| 1 | Nguyễn Thị Giang An | Phó Trưởng khoa | GVC | 2019 | 5.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 3 | Lê Thị Thúy Hà | GV | GVC | 2020 | 5.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 4 | Nguyễn Thị Thảo | Phó Trưởng khoa | GVC | 2020 | 5.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 5 | Hồ Anh Tuấn | GV | GVC | 2020 | 5.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 6 | Trần Thị Gái | GV | GVC | 2023 | 5.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 7 | Lê Quang Vượng | Trưởng khoa | GVC | 2023 | 5.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 8 | Nguyễn Thị Việt | GV | GVC | 2023-2024 | 5.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 9 | Trần Huyền Trang | GV | GVC | 2023-2024 | 5.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| **4.3. GV** |  |
| **5. Bồi dưỡng Ngoại ngữ** |  |
| 1 | Lê Quang Vượng | Trưởng khoa | Nâng cao NL Ngoại ngữ (Ieslt) | 2023 | 3.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 2 | Đào Thị Minh Châu | GV | Nâng cao NL Ngoại ngữ (Ieslt) | 2023 | 3.000.000(Điều 29QCCTNB) |
| 3 | Nguyễn Thị Việt | GV | Ngôn ngữ Anh | 2024-2025 | 3.000.000(Điều 29QCCTNB) |

**PHÓ TRƯỞNG KHOA**

****

**Nguyễn Thị Giang An**