|  |  |
| --- | --- |
| BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHIẾU ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NCS**

**KHÓA….., NĂM …… ĐỢT ……**

**\*\*\***

Họ tên nghiên cứu sinh:

Mã số nghiên cứu sinh:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Ngành:

Mã ngành:

Khóa, năm đào tạo:

Thời gian đào tạo:

Tên luận án tiến sĩ:

Người hướng dẫn 1:

Người hướng dẫn 2 *(nếu có)*:

* Căn cứ Quyết định số QĐ-ĐHSPKTVL-ĐT ký ngày / / của Hiệu trưởng Trường Đại học SPKT Vĩnh Long ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học SPKT Vĩnh Long.
* Khoa chuyên môn, người hướng dẫn NCS thống nhất những nội dung như sau:

**1. Đề xuất chương trình đào tạo cho nghiên cứu sinh…………………**

- Đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành:

- Năm tốt nghiệp:

- Trường tốt nghiệp:

- Đã tốt nghiệp đại học ngành:

- Năm tốt nghiệp:

- Trường tốt nghiệp:

- Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ:

a) Các học phần bổ sung NCS phải học ở trình độ thạc *sĩ (nếu có)* gồm:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên học phần** | **Mã HP** | **Số tín chỉ** |
| **1. Học phần bắt buộc** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2. Học phần tự chọn** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

b) Các học phần NCS phải học ở trình độ tiến sĩ gồm:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên học phần** | **Mã HP** | **Số tín chỉ** |
| **1. Học phần bắt buộc** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2. Học phần tự chọn** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

c) Các chuyên đề, tiểu luận tổng quan:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên học phần** | **Mã HP** | **Số tín chỉ** |
| **1. Chuyên đề** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2. Tiểu luận tổng quan** | | | |
|  |  |  |  |

- NCS phải hoàn thành 2 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan trong thời hạn 24 tháng *(đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ)* hoặc 36 tháng *(đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ)* kể từ ngày Quyết định công nhận nghiên cứu sinh có hiệu lực. Tên cụ thể của các chuyên đề, tiểu luận tổng quan do NHD và Khoa chuyên môn xét duyệt.

d) Bài báo khoa học, seminar

|  |  |
| --- | --- |
| **Nội dung** | **Số tín chỉ** |
| **Bài báo khoa học** (Tác giả chính ít nhất 2 điểm công trình) |  |
| *Tạp chí khoa học (TCKH) thuộc WoS/Scopus được xếp hạng (Q1: 10 TC; Q2: 8 TC; Q3, Q4: 7 TC); các ẩn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus còn lại (TCKH chưa xếp hạng, báo cáo hội nghị khoa học quốc tế: 6 TC)* |  |
| *Sách chuyên khảo do NXBUT; chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN, 6TC.* |  |
| *TCKH trong nước theo danh mục HĐGSNN cho từng ngành, chuyên ngành, điểm công trình từ 0,75đ trở lên (TCKH 0,75đ: 4 TC; TCKH 1,0đ trở lên: 5 TC* |  |

e) Seminar

|  |  |
| --- | --- |
| **Nội dung** | **Số tín chỉ** |
| Seminar về kết quả nghiên cứu toàn luận án trước khi đánh giá ở đơn vị chuyên môn |  |
| Seminar học thuật (\*: seminar học thuật có thể được thay thế bằng *báo cáo hội nghị khoa học quốc tế, bài báo khoa học đăng trên* *TCKH thuộc WoS/Scopus hoặc sách chuyên khảo; chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN)* |  |
| Báo cáo seminar học thuật BM (1-3 seminar) |  |
| Báo cáo seminar học thuật Đơn vị đào tạo (Khoa, Viện) |  |
| Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia |  |
| Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc tế không thuộc *WoS/Scopus* |  |

f) Luận án

|  |  |
| --- | --- |
| **Nội dung** | **Số tín chỉ** |
| Báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ | 5 |
| Trình luận án tại đơn vị chuyên môn | 15 |
| Trình luận án tại cơ sở đào tạo (cấp Trường) | 30 |

**2. Các ý kiến đóng góp khác dành cho nghiên cứu sinh**

|  |  |
| --- | --- |
| **Khoa chuyên môn**  *(Họ tên, chữ ký)* | *Vĩnh Long, ngày tháng năm*  **Người hướng dẫn/Tập thể người hướng dẫn**  *(Họ tên, chữ ký)* |