PHỤ LỤC 3

|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH QUẢNG BÌNH  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Quảng Bình, ngày 9 tháng 11 năm 2022* |

XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo đề nghị duy trì: Giáo dục chính trị Mã ngành: 7140205

Trình độ đào tạo: Đại học

1. Về giảng viên

Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh** | | **Số CMND,**  **CCCD hoặc Hộ chiếu; Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ, nước, năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ**  **(năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | | **Ký tên** |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | | *(12)* | *(13)* |
| 1. | Trần Đức Hiền/1962 | | 045062007061 | GVC, 2011 | Tiến sĩ, CHLB Đức/1998 | Chính trị học | | x |  | 3100000369 | 22 | 0 | | 2 |  |
| 2 | Nguyễn Văn Duy/1979 | | 194054995 | GVC, 2021 | TS, Trung Quốc,  2016 | Triết học | | x |  | 3105002350 | 19 | 1 | | 2 |  |
| 3 | Lương Thị Lan Huệ/1976 | | 044176001731 | GVC 2020 | ThS, Việt Nam  2005 | Triết học | | x |  | 3199027657 | 23 | 0 | | 2 |  |
| 4 | Nguyễn Thị Như Nguyệt/1976 | | 044180005167 |  | ThS, Việt  Nam, 2019 | Triết học, Việt Nam học | | x |  | 3105002354 | 18 | 0 | | 1 |  |
| 5 | Trần Thị Mỹ Ngọc/1980 | | 046182002982 |  | Th.s. Việt  Nam, 2014 | Lịch sử Đảng  Cộng sản Việt Nam | | x |  | 4408001707 | 16 | 0 | | 1 |  |
| 6. | Phùng Thị Loan/1978 | | 040178000538 |  | Ths, Việt Nam, 2009 | Luật hiến pháp  và luật hành chính | | x |  | 3104000086 | 20 | 0 | | 1 |  |
| 7 | Trần Thị Tuyết Nhung 06/12/1987 | | 044187000621 |  | Thạc sĩ, Việt Nam, 2012 | Lịch sử Việt Nam | | x |  | 4413004402 | 9 | 0 | | 0 |  |
| 8 | Phan Thị Thu Hà,1982 | | 044182008470 |  | Thạc sỹ,  Việt Nam, 2012 | Kinh tế chính trị | | x |  | 4408002814 | 15 | 0 | | 1 |  |
| **9** | Nguyễn Thị Hương Liên, 1987 | | 044187006737 |  | Thạc sĩ, Việt Nam, 2011 | Kinh tế chính trị | | x |  | 4411006734 | 11 | 0 | | 1 |  |
| **10** | Nguyễn Thị Anh Khuyên, 1983 | | 044183006875 |  | Thạc sĩ, Việt Nam, 2012 | Kinh tế chính trị | | x |  | 3106003244 | 16 | 0 | | 0 |  |
| **11** | Nguyễn Thị Thanh Hà, 1981 | | 044181001276 |  | Thạc sĩ, Việt Nam, 2011 | Triết học | | x |  | 3106003247 | 16 | 0 | | 1 |  |
| **12** | Hoàng Thanh Tuấn, 1989 | | 044089013012 |  | Thạc sĩ, Việt Nam, 2013 | Lịch sử Đảng CSVN | | x |  | 4414000619 | 8 | 0 | | 0 |  |
| **13** | Trương Thị Thu Hà, 1989 | | 044189000032 |  | Thạc sĩ, Việt Nam, 2019 | Hồ Chí Minh học | | x |  | 4412002636 | 9 | 0 | | 0 |  |
| **14** | Trần Hương Giang, 11/2/1983 | | 044183000558 |  | Thạc sĩ, Việt Nam, 2007 | Triết học | | x |  | 440800816 | 16 | 0 | | 1 |  |
| **15** | TrầnThủy/  1972 | | 044072011737  Việt Nam | GVCC  2020 | TS,  Trung Quốc,  2015 | Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao | | x |  | 3199027654 | 25 | 0 | | 05 |  |
| **16** | Phan Thị Thu Hiền, 1990 | | 044190004518 |  | ThS. Việt Nam. 2016 | Luật | | x |  | 4412003887 | 6 | 0 | | 1 |  |
| **17** | Phan Phương Nguyên, 1982 | | 044082003711 |  | Thạc sĩ, Việt Nam  2014 | Thạc sĩ quản lý công | | x |  | 3106003006 | 16 | 0 | | 0 |  |
| **18** | Dương Thị Ánh Tuyết/1976 | | 044176010693;  Việt Nam | GVC | Tiến sĩ, Việt Nam, 2002 | Văn học | | x |  | 3199027660 | 24 | 0 | | 1 |  |
| **19** | Nguyễn Thị Thùy Vân, 1979 | | 044179000134 |  | Thạc sĩ, Việt Nam, 2009 | Tâm lý học | | x |  | 3104004114 | 17 | 0 | | 3 |  |
| **20** | Hoàng Thị Tường Vi, 1979 | | 194056685 |  | Thạc sĩ, Việt Nam, 2009 | Giáo dục học | | x |  | 3100003243 | 17 | 0 | | 2 |  |
| **21** | Trần Văn Cường  26/12/1981 | | 044081002456  Việt Nam | GVC | TS, Hàn Quốc, 2017 | Kỹ thuật máy tính | | x |  | 3106001308 | 17 | 0 | | 2 |  |
| **22** | Hoàng Văn Thành, 1988 | | 044088000102 |  | Tiến sĩ, Hàn Quốc, 2020 | Kỹ thuật máy tính | |  | x | 0113042224 | 9 | 0 | | 1 |  |
| **23** | Hoàng Thị Ngọc Bích/1983 | | 044183001764 | GV | Thạc sĩ, Việt Nam, 2013 | Văn hóa học | | x |  | 3107000402 | 15 | 0 | | 1 |  |
| **24** | Dương Thế Công  09/04/1977 | | 044077003069  Việt Nam | GV | ThS,  2019 | Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng | | x |  | 3101001298 | 23 | 0 | | 0 |  |
| **25** | Lê Thị Hiếu/1986 | | 044186001116  Việt Nam | GV | ThS,  Việt Nam,  2022 | SP GDTC - QP | | x |  | 4411006319 | 11 | 0 | | 01 |  |
| **26** | Nguyễn Anh Tuấn/1982 | | 044082003393  Việt Nam | GVC  2020 | ThS,  Việt Nam,  2010 | Giáo dục học | | **x** |  | 3104003895 | 17 | 0 | | 03 |  |
| **27** | Nguyễn Thị Hồng Thắm/1987 | | 4413004402 |  | Thạc sĩ, Việt Nam, 2012 | Lý luận và Phương pháp dạy học Tiếng anh | | x |  | 4609010491 | 9 | 0 | | 1 |  |
| **28** | Nguyễn Thị Xuân Hương, 1984 | | 044184000750 |  | Thạc sĩ, Việt Nam, 2011 | Tâm lý học | | x |  | 4411001676 | 11 | 0 | | 1 |  |
| **29** | Nguyễn Thọ Phước Thảo | | 044186000728 |  | Thạc sĩ, Việt Nam  2014 | Ngôn ngữ Anh | | x |  | 4409000402 | 13 | 0 | | 1 |  |
| **TRƯỞNG BỘ MÔN** | | | | | **TRƯỞNG ĐƠN VỊ** | | | | | |