### VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

### Phụ lục 1: Danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận được Viện Chiến lược phát triển chấp nhận xét tuyển

1. **Danh mục tạp chí chuyên ngành Kinh tế**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tạp chí | Mã số ISSN | Loại | Cơ quan xuất bản | Điểm công trình |
| 1 | Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế |  | SCI, SCIE ISI, Scopus |  | 0 - 2,0  0 - 1,5 |
| 2 | Các tạp chí khoa học quốc tế khác do Hội đồng Chức danh giáo sư ngành quyết định |  | Tạp chí |  | 0 - 1,0 |
| 3 | Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) có phản biện khoa học và có chỉ số ISBN |  | Kỷ yếu |  | 0 - 1,0 |
| 4 | Các tạp chí khoa học về chủ đề Kinh tế, Quản lý và Kinh doanh của các trường đại học nước ngoài |  | Tạp chí |  | 0 - 1,0 |
| 5 | Journal of Economic Development | 1859–1116 | Tạp chí | Trường ĐH KT TPHCM | 0 - 1,25 (từ 2017, trước đó 0 - 1,0) |
| 6 | Phát triển kinh tế | 1859–1116 | Tạp chí | Trường ĐH KT TPHCM | 0 - 1,0 |
| 7 | Journal of Economics and  Development | 1859–0012 | Tạp chí | Trường ĐH KTQD | 0 - 1,25 (từ 2017, trước đó 0 - 1,0) |
| 8 | Kinh tế và phát triển | 1859–0012 | Tạp chí | Trường ĐH KTQD | 0 - 1,0 |
| 9 | Nghiên cứu kinh tế | 0866–7489 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 - 1,0 |
| 10 | Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới (tên cũ: Những vấn đề Kinh tế Thế giới) | 0868–2984 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 - 1,0 |
| 11 | Khoa học Thương mại | 1859–3666 | Tạp chí | Trường Đại học Thương Mại | 0 - 1,0  (từ 2017, trước đó: 0-0,75) |
| 12 | Các tạp chí khoa học thuộc khối khoa học Kinh tế, quản lý và Kinh doanh của các trường ĐH Quốc gia HN, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế và các trường ĐH khác |  | Tạp chí |  | 0 - 0,5 |
| 13 | Công nghệ Ngân hàng (chỉ tính đối với các bài nghiên cứu khoa học) | 1859–3682 | Tạp chí | Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM | 0 - 0,5 |
| 14 | Quản lý Nhà nước | 0868–2828 | Tạp chí | HV Hành chính Quốc gia | 0 - 0,5 |
| 15 | Khoa học & Đào tạo ngân hàng | 1859–011X | Tạp chí | Học viện Ngân hàng | 0 - 0,5 |
| 16 | Kế toán và kiểm toán | 1859–1914 | Tạp chí | Hội Kế toán và Kiểm toán VN | 0 - 0,5 |
| 17 | Cộng sản | 0866–7276 | Tạp chí | Trung ương Đảng Cộng sản VN | 0 - 0,5 |
| 18 | Kinh tế – Dự báo | 0866–7120 | Tạp chí | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 0 - 0,5 |
| 19 | Ngân hàng (tên cũ: Thông tin KH Ngân hàng) | 0866–7462 | Tạp chí | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 0 - 0,5 |
| 20 | Vietnam’s Socio-Economic  Development | 0868–359X | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 - 0,5 |
| 21 | Nghiên cứu Đông Nam Á | 0868–2739 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 - 0,5 |
| 22 | Kiểm toán | 0868–3227 | Tạp chí | Kiểm toán Nhà nước | 0 - 0,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tạp chí | Mã số ISSN | Loại | Cơ quan xuất bản | Điểm công trình |
| 23 | Công thương  (tên cũ: Công nghiệp hoặc  Thương mại) | 0866-7756  0868–3778  0866–7500 | Tạp chí | Bộ Công thương | 0 - 0,5 |
| 24 | Tài chính | 005–56 | Tạp chí | Bộ Tài chính | 0 - 0,5 |
| 25 | Thị trường Tài chính tiền tệ | 1859–2805 | Tạp chí | Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam | 0 - 0,5 |
| 26 | Thuế Nhà nước | 1859–0756 | Tạp chí | Tổng cục Thuế | 0 - 0,5 |
| 27 | Vietnam Banking Review | 0866–7462 | Tạp chí | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 0 - 0,5 |
| 28 | Vietnam Economic Review | 0868–2984 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 - 0,5 |
| 29 | Thống kê (Con số và Sự kiện) | 0866–7322 | Tạp chí | Tổng cục Thống kê | 0 - 0,5 |
| 30 | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 0866–7020 | Tạp chí | Bộ Nông nghiệp & PTNT | 0 - 0,5 |
| 31 | Châu Mỹ ngày nay | 0868–3654 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 - 0,5 |
| 32 | Du lịch Việt Nam | 0866–7373 | Tạp chí | Tổng cục Du lịch | 0 - 0,5 |
| 33 | Bảo hiểm xã hội | 1859–2562 | Tạp chí | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam | 0 - 0,5 |
| 34 | Lao động xã hội | 0866–7643 | Tạp chí | Bộ Lao động, Thương binh & XH | 0 - 0,5 |
| 35 | Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông | 1859–0519 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 - 0,5 |
| 36 | Nghiên cứu Đông Bắc Á | 0868–3646 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 - 0,5 |
| 37 | Hoạt động Khoa học | 0866–7152 | Tạp chí | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0 - 0,5 |
| 38 | Nghiên cứu Châu Âu | 0868–3581 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 - 0,5 |
| 39 | Nghiên cứu quốc tế | 1859–0608 | Tạp chí | Học viện Quan hệ quốc tế | 0 - 0,5 |
| 40 | Nghiên cứu Trung Quốc | 0868–3670 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 - 0,5 |
| 41 | Khoa học Chính trị | 1859–0187 | Tạp chí | HV Chính trị Quốc gia HCM (Phân viện TP.HCM) | 0 - 0,5 |
| 42 | Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương | 0868–3808 | Tạp chí | Trung tâm Kinh tế Châu Á - TBD | 0 - 0,5 |
| 43 | Quản lý Kinh tế | 1859–039X | Tạp chí | Viện NC Quản lý KT Trung ương | 0 - 0,5 |
| 44 | Quản lý Ngân quỹ quốc gia | 1859–4999 | Tạp chí | Kho Bạc Nhà nước | 0 - 0,5 |
| 45 | Khoa học | 1859–3453 | Tạp chí | Trường Đại học Mở TP. HCM | 0 - 0,5 |
| 46 | Khoa học và công nghệ (chỉ lấy bài về kinh tế) | 1859–3712 | Tạp chí | Trường Đại học Công nghiệp  TP.HCM | 0 - 0,5 |
| 47 | Kinh tế đối ngoại | 1859–4050 | Tạp chí | Trường Đại học Ngoại thương | 0 - 0,5 |
| 48 | Nghiên cứu Tài chính-Kế toán | 1859–4093 | Tạp chí | Học viện Tài chính | 0 - 0,5 |
| 49 | Phát triển và Hội nhập | 1589–428X | Tạp chí | Trường ĐH Kinh tế - Tài chính  TP.HCM | 0 - 0,5 |
| 50 | Khoa học và công nghệ (chỉ lấy bài về kinh tế) | 1859–3585 | Tạp chí | Trường ĐH Công nghiệp HN | 0 - 0,5 |
| 51 | Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội | 1859–0764 | Tạp chí | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 0 - 0,25 |
| 52 | Kinh tế và Quản lý | 1859–4565 | Tạp chí | Học viện Chính trị QG HCM | 0 - 0,5  (từ 2016, trước đó 0 -0,25) |
| 53 | Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp  (chỉ lấy bài về kinh tế) | 1859–3828 | Tạp chí | Trường ĐH Lâm nghiệp | 0 - 0,25 |
| Tạp chí chỉ được tính điểm từ 2015 trở đi | | | | | |
| 54 | Khoa học Kinh tế | 0866-7969 | Tạp chí | Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng | 0 - 0,5 |
| 55 | Lý luận Chính trị | 0868-2771 | Tạp chí | Học viện Chính trị QG HCM | 0 - 0,5 |
| 56 | Kinh tế Kỹ thuật | 0866-7802 | Tạp chí | Trường ĐH KT-KT Bình Dương | 0 - 0,25 |
| 57 | Thanh tra Tài chính | 2354-0885 | Tạp chí | Bộ Tài chính | 0 - 0,25 |
| 58 | Giáo dục lý luận | 0868-3492 | Tạp chí | Học viện Chính trị Quốc gia  HCM Khu vực 1 | 0 - 0,25 |
| 59 | Khoa học công nghệ | 0866-7896 | Tạp chí | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | 0 - 0,25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tạp chí | Mã số ISSN | Loại | Cơ quan xuất bản | Điểm công trình |
| 60 | Khoa học công nghệ Việt Nam (B) | 1859-4794 | Tạp chí | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0 - 0,25 |
| 61 | Nhân lực Khoa học xã hội | 0866-756X | Tạp chí | Học viện Khoa học xã hội | 0 - 0,25 |
| Tạp chí chỉ được tính điểm từ 2016 trở đi | | | | | |
| 62 | Khoa học | 1859-2333 | Tạp chí | Trường Đại học Cần Thơ | 0 - 0,5 |
| 63 | Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (trước đây là Tạp chí Khoa học và phát triển) | 1859-0004 | Tạp chí | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 0 - 0,75 (từ 2017, trước đó 0 -0,5) |
| 64 | Kinh tế và phát triển | 1859-1388 | Chuyên san | Đại học Huế | 0 - 0,5 |
| 65 | Phát triển bền vững vùng | 2354-0729 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 - 0,5 |
| 66 | Khoa học xã hội Việt Nam | 1013-4328 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 - 0,5 |
| 67 | Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á | 0866-7314 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 - 0,5 |
| 68 | Nghiên cứu kiểm toán | 1859-1671 | Tạp chí | Kiểm toán nhà nước | 0 - 0,25 |
| Tạp chí chỉ được tính điểm từ 2017 trở đi | | | | | |
| 69 | Khoa học Đại học Thủ Dầu Một | 1859-4433 | Tạp chí | Trường ĐH Thủ Dầu Một | 0 - 0,25 |
| 70 | Khoa học | 1859-4816 | Tạp chí | Trường ĐH Trà Vinh | 0 - 0,25 |
| 71 | Khoa học | 0866-8086 | Tạp chí | Trường ĐH An Giang | 0 - 0,25 |
| 72 | Khoa học Đại học Đà Lạt | 0866-787X | Tạp chí | Trường ĐH Đà Lạt | 0 - 0,25 |
| 73 | Khoa học Đại học Hải Phòng | 1859-2368 | Tạp chí | Trường ĐH Hải Phòng | 0 - 0,25 |
| 74 | Nghiên cứu Tài chính - Marketing | 1859-3690 | Tạp chí | Trường ĐH Tài chính - Marketing | 0 - 0,25 |
| 75 | Khoa học Đại học Văn Hiến | 1859-2961 | Tạp chí | Trường ĐH Văn Hiến | 0 - 0,25 |
| 76 | Khoa học Xã hội miền Trung | 1859-2635 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 - 0,25 |
| 77 | Khoa học và Công nghệ | 1859-1531 | Tạp chí | Đại học Đà Nẵng | 0 - 0,75 |

**b) Danh mục tạp chí liên ngành Khoa học trái đất – Mỏ (bao gồm chuyên ngành Địa lý)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên tạp chí** | **Chỉ số ISSN** | **Loại** | **Cơ quan xuất bản** | **Điểm công trình** |
| 1 | Các tạp chí khoa học nước ngoài |  | SCI  SCIE  ISI |  | 0-2  0-1,5  0-1 |
| 2 | Advances in Natural Sciences | 1859-221X | T/C | Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam | 0-1 |
| 3 | Các Khoa học về trái đất | 0866-7187 | T/C | Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam | 0-1 |
| 4 | Địa chất (Journal of Geology) | 1859-0659 | T/C | Tổng cục Địa chất và Khoáng sản | 0-1 |
| 5 | Khoa học (Journal of Sciences, VNU) | 0866-8612 | T/C | ĐH Quốc gia Hà Nội | 0-1 |
| 6 | Khoa học và Công nghệ Biển | 1859-3097 | T/C | Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam | 0-1 |
| 7 | Khí tượng Thủy văn | 0866-8744 | T/C | Trung tâm KTTVQG – Bộ TN&MT | 0-1 |
| 8 | Kỷ yếu Hội nghị Khoa học quốc tế |  | (B/C) |  | 0-1 |
| 9 | Khoa học và công nghệ | 0866-708X | T/C | Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam | 0-0,75 |
| 10 | Khảo cổ học | 0866-742 | T/C | Viện Khảo cổ | 0-0,75 |
| 11 | Kỷ yếu Hội nghị Khoa học quốc gia |  | (B/C) |  | 0-0,75 |
| 12 | Cơ học | 0866-7136 | T/C | Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam | 0-0,5 |
| 13 | Công nghiệp Mỏ | 0868-7052 | T/C | Hội KH&CN Mỏ VN | 0-0,5 |
| 14 | Dầu khí | 0866-854X | T/C | Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam | 0-0,5 |
| 15 | Khoa học | 0868-3719 | T/C | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 0-0,5 |
| 16 | Khoa học | 1859-1388 | T/C | ĐH Huế | 0-0,5 |
| 17 | Khoa học | 1849-2228 | T/C | Trường ĐH Vinh | 0-0,5 |
| 18 | Khoa học các trường đại học | 0868-3034 | (T/B) | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 0-0,5 |
| 19 | Khoa học Đất | 0868-3743 | T/C | Hội Khoa học Đất Việt Nam | 0-0,5 |
| 20 | Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất | 1859-1469 | T/C | Trường ĐH Mỏ, Địa chất | 0-0,5 |
| 21 | Khoa học Xã hội | 1859-0136 | T/C | Viện PTBV vùng Nam bộ | 0-0,5 |
| 22 | Khoa học và Công nghệ | 1859-2171 | T/C | ĐH Thái Nguyên | 0-0,5 |
| 23 | Khoa học | 1859-3100 | T/C | Trường ĐH Sư phạm TP HCM | 0-0,5 |
| 24 | Kinh tế và phát triển | 1859-0012 | T/C | Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | 0-0,5 |
| 25 | Nghiên cứu kinh tế | 0866-7489 | T/C | Viện Kinh tế Việt Nam | 0-0,5 |
| 26 | Phát triển Khoa học và Công nghệ | 1859-0128 | T/C | ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh | 0-0,5 |
| 27 | Sinh học | 0866-7160 | T/C | Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam | 0-0,5 |
| 28 | Than – Khoáng sản Việt Nam | 0868-3603 | T/C | Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam | 0-0,5 |
| 29 | Thủy lợi | 0866-8736 | T/C | Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 0-0,5 |
| 30 | Xây dựng | 0866-8728 | T/C | Bộ xây dựng | 0-0,5 |
| 31 | Đia kỹ thuật | 0868-279X | T/C | Hội Địa kỹ thuật VN | 0-0,25 |
| 32 | Hóa học | 0866-7144 | T/C | Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam | 0-0,25 |
| 33 | Hóa học và Ứng dụng | 0866-7004 | T/C | Hội Hóa học Việt Nam | 0-0,25 |
| 34 | Khoa học công nghệ xây dựng | 1859-1566 | T/C | Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng | 0-0,25 |
| 35 | Khoa học Đo đạc và Bản đồ | 0866-7705 | T/C | Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ | 0-0,25 |
| 36 | Môi trường | 1859-042X | T/C | Tổng cục Môi trường | 0-0,25 |
| 37 | Nông nghiệp và phát triển nông thôn | 0866-7020 | T/C | Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 0-0,25 |
| 38 | Quy hoạch xây dựng | 1859-3054 | T/C | Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn | 0-0,25 |
| 39 | Tài Nguyên và Môi trường | 1859-1477 | T/C | Bộ Tài Nguyên và Môi trường | 0-0,25 |
| 40 | Nghiên cứu KH&CN Quân sự | 1859-1043 | T/C | Viện KH&CN Quân sự |  |

**Phụ lục 2. Danh mục giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh và các hướng nghiên cứu đề tài chủ yếu năm 2018**

***a. Chuyên ngành Kinh tế phát triển***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Học hàm, học vị**  **Họ và tên** | **Hướng nghiên cứu chính, hướng đề tài hướng dẫn NCS** | **Số NCS có thể nhận** |
| 1 | PGS.TS Bùi Tất Thắng; GS.TSKH Lê Du Phong; PGS.TS Ngô Doãn Vịnh; TS Trần Hồng Quang; TS Nguyễn Bá Ân; TS Lưu Đức Hải; PGS.TS Trần Đình Thiên; PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn; TS Hoàng Ngọc Phong; TS Lê Văn Nắp; GS.TS Phí Mạnh Hồng; TS Vũ Hùng Cường; PGS.TS Vũ Văn Phúc; TS Nguyễn Bích Lâm; TS Dương Duy Hoàng, TS Cao Ngọc Lân; TS Phan Thị Thùy Trâm; PGS.TS Lê Xuân Đình; GS.TSKH Nguyễn Quang Thái; TS Nguyễn Hữu Khánh; TS Trần Anh Tuấn; PGS.TS Nguyễn Thị Nguyệt; TS Nguyễn Thanh Liêm; TS Nguyễn Minh Phong; GS.TS Ngô Thắng Lợi; PGS.TS Lê Hải Mơ; PGS.TS Từ Quang Phương; TS Nguyễn Thị Tuệ Anh; TS Dương Đình Giám; TS Nguyễn Trọng Thừa | - Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư và phát triển; kinh tế ngành, vùng lãnh thổ.  - Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tư ra nước ngoài;  - Kết cấu hạ tầng và phát triển  - Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 tới tăng trưởng kinh tế | 02-03 |
| 2 | PGS.TS Bùi Tất Thắng; PGS. TSKH Nguyễn Bích Đạt; PGS.TS Nguyễn Quang Thuấn; GS.TSKH Lê Du Phong; PGS.TS Vũ Văn Hà, TS Lương Văn Khôi; TS Nguyễn Công Mỹ; TS Trần Anh Tuấn; TS Tạ Đình Thi; PGS.TS Vũ Thanh Sơn; PGS.TS Lê Xuân Bá; PGS.TS Trần Trọng Hanh; TS Nguyễn Thị Thùy Vinh; TS Lương Văn Khôi | - Kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế, phát triển bền vững, mô hình kinh tế  - Đầu tư công và phát triển | 02-03 |
| 3 | TS Kim Quốc Chính; PGS.TS Lê Cao Đoàn; PGS.TSKH Nguyễn Văn Đặng; GS.TSKH Lê Du Phong | Phát triển nông lâm nghiệp bền vững; tăng trưởng kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo, chuỗi giá trị toàn cầu | 02 -03 |
| 4 | TS Nguyễn Văn Thành; PGS.TS Nguyễn Bá Ngọc; PGS.TS Mạc Văn Tiến; PGS.TS Vũ Quang Thọ, PGS.TS Vũ Hoàng Ngân | Nguồn nhân lực và phát triển kinh tế  Kinh tế nguồn nhân lực | 02-03 |
| 5 | TS Hoàng Thọ Hoát; TS Tạ Thị Đoàn; PGS.TS Mai Văn Bạn; TS Nguyễn Thị Kim Thanh; TS Phạm Thanh Bình; PGS.TS Hoàng Văn Hoan; PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh; PGS.TS Đào Văn Hùng; PGS.TS Đinh Trọng Thịnh; TS Tô Thị Ánh Dương | - Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng  - Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước  - Nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại | 02-03 |

***b. Chuyên ngành Địa lý học***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Học hàm, học vị**  **Họ và tên** | **Hướng nghiên cứu chính, hướng đề tài hướng dẫn NCS** | **Số NCS có thể nhận** |
| 1 | PGS.TS Ngô Doãn Vịnh, TS Hoàng Ngọc Phong, PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ; PGS.TS Nguyễn Thế Chinh; TS Ngô Thúy Quỳnh | Tổ chức lãnh thổ kinh tế; tuyến hành lang kinh tế; các vùng, lãnh thổ động lực | 02-03 |
| 2 | GS.TS Lê Thông, PGS. TS Lê Thu Hoa, TS Trần Hồng Quang; TS Phạm Lê Thảo; TS Cao Ngọc Lân; PGS.TS Trần Thị Minh Hòa | Kinh tế đô thị  Kinh tế du lịch  Tổ chức lãnh thổ kinh tế | 02-03 |

**Phụ lục 3. Đơn xin dự tuyển**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ĐƠN XIN DỰ TUYỂN**

*Kính gửi*: Viện Chiến lược phát triển

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Quê quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Tốt nghiệp đại học năm:. . . . . . . . Chuyên ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tại trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Hệ: Chính quy , Tại chức , Chuyên tu , Mở rộng

Xếp loại: Trung bình ,Trung bình khá , Khá , Giỏi , Xuất sắc

Bằng đại học thứ 2 (*nếu có*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tốt nghiệp cao học năm: . . . . . . . Chuyên ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hiện đang làm việc tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thuộc đối tượng xét tuyển:

Cán bộ, công chức, viên chức Công tác tại miền núi

Người có công hoặc thân nhân người có công với cách mạng Dân tộc ít người

Đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh

Chuyên ngành: ..............................................................................................................

Lĩnh vực nghiên cứu đăng ký................................................................ ........................

.............................................................................................................. ........................

Tên giáo viên hướng dẫn (đăng ký)...................................................... ........................

Chuyên ngành......................................................................................... ........................

Hình thức đào tạo: Không tập trung

Ngoại ngữ dự tuyển: Tiếng Anh , Tiếng Nga , Tiếng Trung , Tiếng Pháp , Tiếng Đức , Tiếng Nhật

Tôi xin thực hiện đúng các quy định đối với thí sinh và nếu trúng tuyển sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ.

Ngày . . . . tháng . . . . năm 20.....

Người làm đơn

**Phụ lục 4. Lý lịch khoa học**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **Cơ quan chủ quản**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ LÝ LỊCH KHOA HỌC | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Ảnh*  *3x4*  (Đóng dấu giáp lai của cơ quan quản lý) |

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ. Hình thức đào tạo: Không tập trung

**1. SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Họ và tên (viết in hoa).......................................................Giới tính………………

Sinh ngày................. tháng................. năm ..................Dân tộc..............................

Nơi sinh...............................................Quê quán:…………………………………

.................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………….

.................................................................................................................................

Điện thoại (CQ)........................(NR).........................DĐ.........................................

Email:........................................................................Fax........................................

Đối tượng dự tuyển (đánh dấu vào ô tương ứng)

\* Cán bộ Nhà nước

- Là cán bộ trong biên chế 🗖

- Là cán bộ hợp đồng 🗖

- Thí sinh tự do 🗖

Đối tượng ưu tiên (Thương binh, dân tộc, công tác tại hải đảo, miền núi....)

.................................................................................................................................

**2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ ĐẠI HỌC**

**2.1. Đào tạo đại học**

***Bằng*** ***1***: Quốc gia đào tạo ......................................................................................

Tốt nghiệp trường ...................................................................................

Năm tốt nghiệp.................................Tốt nghiệp loại...............................

Chuyên ngành..........................................Hệ đào tạo...............................

***Bằng 2*** (*nếu có, ghi tương tự như bằng 1*)

**2.2. Đào tạo thạc sĩ**

Quốc gia đào tạo: ....................................................................................

Tốt nghiệp trường: . .................... ..........................................................

Năm tốt ghiệp.........................................................................................

Chuyên ngành..........................................Hệ đào tạo...............................

**3.** **QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ năm | đến năm | Cơ quan công tác | Chức vụ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Công việc hiện nay (ghi rõ chuyên môn)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

**4. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU**

Phần này kê khai các công trình nghiên cứu khoa học (Tên bài, tên tạp chí, số tạp chí và năm, tháng xuất bản)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

**5. CHUYÊN NGÀNH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN**

5.1. Kinh tế phát triển 🗖

5.2. Địa lý học (*trừ Địa lý tự nhiên*) 🗖

*(Đăng ký dự tuyển ngành nào, đề nghị đánh dấu vào ô tương ứng)*

**6. NGOẠI NGỮ KHI DỰ TUYỂN**

- Tiếng Pháp 🗖 Tiếng Nga 🗖 Tiếng Đức 🗖

- Tiếng Anh 🗖 Tiếng Trung 🗖 Tiếng Nhật 🗖

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tôi xin cam kết thực hiện đúng Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.

**7.XÁC NHẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN (hoặc CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG) QUẢN LÝ NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN**

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| *Ngày tháng năm*  **CƠ QUAN QUẢN LÝ THÍ SINH**  (Ký, đóng dấu) | *Ngày tháng năm*  **NGƯỜI ĐĂNG K\Ý DỰ TUYỂN**  (Ký, ghi rõ họ tên) |

**Phụ lục 5. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và tài chính**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

––––––––––––––––––––––––

**BẢN CAM KẾT**

**THỰC HIỆN NGHĨA VỤ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VÀ TÀI CHÍNH**

Kính gửi: Viện Chiến lược phát triển

Tên tôi là: Sinh ngày…………………

Hiện công tác tại:............................................................................................................

Chức vụ, nghề nghiệp: ………………………………………………………………...

Đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Chiến lược phát triển, tôi xin cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính của nghiên cứu sinh sau khi trúng tuyển như sau:

1. Phấn đấu học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn.
2. Bảo đảm dành thời gian cho nghiên cứu, tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt khoa học, tham gia các hoạt động của Bộ môn và thực hiện theo đúng kế hoạch học tập, nghiên cứu của Viện.
3. Đóng học phí theo đúng quy định của Viện.
4. Nếu không thực hiện đúng các cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý của Viện theo các quy định về quản lý đào tạo tiến sĩ.
5. Bản cam kết này là hợp phần của hồ sơ; được lập thành 02 bản (có giá trị như nhau), thí sinh giữ 01 bản, cơ sở đào tạo giữ 01 bản.

.........................*, ngày* ........... *tháng* ......... *năm 20…*

**Người cam kết**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*