TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

**Đơn vị:**

**ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NĂM HỌC….**

| **TT** | **Nội dung đào tạo, bồi dưỡng** | **Thời gian học dự kiến** | **Đối tượng/ghi chú** | **Số lượng đăng ký** | **Danh sách VC đăng ký** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Đào tạo, bồi dưỡng Lý luận chính trị** |  |  |  |  |
| 1.1 | ĐT trình độ cao cấp | 8 tháng (tập trung); 18 tháng (không TT) | Viên chức quản lý đương nhiệm hoặc diện quy hoạch quản lý (đối tượng cụ thể tại Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của BCHTW) |  | 1.  2. … |
| 1.2 | ĐT trình độ trung cấp | 8 tháng (TT); 14 tháng (không TT) | Viên chức quản lý đương nhiệm hoặc diện quy hoạch quản lý (đối tượng cụ thể tại Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của BCHTW) |  |  |
| **2** | **Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn** |  |  |  |  |
| 2.1 | ĐT trình độ tiến sĩ | 3-4 năm | VC có vị trí việc làm phù hợp |  |  |
| 2.2 | ĐT trình độ thạc sĩ | 2 năm | VC có vị trí việc làm phù hợp |  |  |
| 2.3 | ĐT văn bằng 2 (đào tạo lại để chuyển đổi vị trí việc làm) | 2 năm | VC có nhu cầu chuyển đổi vị trí việc làm và phù hợp với nhu cầu của Nhà trường |  |  |
| **3** | **Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước** |  |  |  |  |
| 3.1 | BD ngạch chuyên viên | 2 tháng | VC-NLĐ đang hưởng lương ngạch cán sự, VC A0; chuyên viên |  |  |
| 3.2 | BD ngạch chuyên viên chính | 3 tháng | VC-NLĐ đang hưởng lương ngạch chuyên viên, chuyên viên chính |  |  |
| 3.3 | BD ngạch chuyên viên cao cấp | 3 tháng | VC-NLĐ đang hưởng lương ngạch chuyên viên chính |  |  |
| 3.4 | BD ngạch kế toán viên | 2 tháng | VC-NLĐ đang hưởng lương ngạch kế toán viên |  |  |
| 3.5 | BD ngạch kế toán viên chính | 2 tháng | VC-NLĐ đang hưởng lương ngạch kế toán viên |  |  |
| **4** | **Bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp** |  |  |  |  |
| 4.1 | BD theo tiêu chuẩn chức danh giảng viên ĐH | 3 tháng | VC đang tập sự giảng dạy; VC có chức danh giảng viên |  |  |
| 4.2 | BD chức danh nghiên cứu viên | 1,5 tháng | VC-NLĐ có chức danh nghiên cứu viên |  |  |
| 4.3 | BD chức danh nghiên cứu viên chính | 1,5 tháng | VC-NLĐ có chức danh nghiên cứu viên |  |  |
| 4.4 | BD chức danh kỹ sư | 1,5 tháng | VC-NLĐ có chức danh kỹ thuật viên, kỹ sư |  |  |
| 4.5 | BD chức danh kỹ sư chính | 1,5 tháng | VC-NLĐ có chức danh kỹ sư |  |  |
| 4.6 | BD chức danh viên chức chuyên ngành thư viện | 1,5 tháng | VC-NLĐ có chức danh thư viện viên, thư viện viên trung cấp |  |  |
| **5** | **Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý** |  |  |  |  |
| 5.1 | BD nghiệp vụ quản lý cấp đơn vị khoa/phòng/trung tâm/…) | 1 tháng | VC quản lý đương nhiệm hoặc diện quy hoạch quản lý cấp phòng và tương đương |  |  |
| **6** | **Bồi dưỡng ngoại ngữ (tiếng Anh)** |  |  |  |  |
| 6.1 | Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh, Lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, chứng chỉ Bậc 3 khung NLNN 6 bậc dành cho người Việt Nam | 3 tháng | Giảng viên, VCHC theo Tờ trình số 178/TTr-TCNS ngày 01/11/2022 của Phòng TC-NS đã được Hiệu trưởng phê duyệt |  |  |
| **7** | **Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh** |  |  |  |  |
| 7.1 | BD kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 | 12 ngày | VC quản lý cấp phòng và tương đương |  |  |
| **8** | **Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm** |  |  |  |  |
| 8.1 | BD cập nhật kiến thức chuyên môn, chuyên ngành | 3 ngày - 1 tháng | VC-NLĐ có vị trí việc làm phù hợp | (tối đa 5GV/đ.vị) |  |
| 8.2 | BD nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ; thư ký; thanh tra, pháp chế; kiểm định; quản lý đào tạo; quản lý KH&CN; tổ chức, nhân sự; truyền thông, quảng bá; an toàn - an ninh mạng;… | 3-5 ngày | VC-NLĐ có vị trí việc làm phù hợp |  |  |
| 8.3 | BD kiến thức hội nhập quốc tế | 3-5 ngày | VC-NLĐ có vị trí việc làm phù hợp |  |  |
| 8.4 | Tập huấn nghiệp vụ bảo vệ; PCCC-CHCN | 5 ngày | VC-NLĐ có vị trí việc làm phù hợp |  |  |
| 8.5 | BD kỹ năng giao tiếp, ứng xử | 3 ngày | VC-NLĐ có vị trí việc làm phù hợp |  |  |
| 8.6 | HL dân quân tự vệ | 5-7 ngày | Lực lượng dân quân tự vệ của Trường |  |  |
| 8.7 | Đi thực tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh | 3-5 ngày | VC giảng dạy | (tối đa 5GV/đ.vị) |  |
| 8.8 | Bồi dưỡng nhân lực khoa học công nghệ | BD chuyên gia: 2 năm; BD nhóm NC: 6 tháng; BD sau TS: 2 năm | VC giảng dạy, nhóm nghiên cứu |  |  |
| 8.9 | Bồi dưỡng khác |  | Đơn vị ghi tên khóa hóa học, thời gian học, cơ sở đào tạo để Trường xem xét |  |  |

*Khánh Hòa, ngày …… tháng …… năm…….*

**TRƯỞNG ĐƠN VỊ**