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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO**

**VÀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ, KHÓA NĂM 2024**

Kính gửi: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

1. Họ tên nghiên cứu sinh: Mã số NCS:
2. Căn cước công dân:
3. Điện thoại di động: Email:
4. Đơn vị công tác hiện tại:
5. Địa chỉ hiện tại:
6. Khóa đào tạo *(năm, đợt)*:
7. Thời gian đào tạo *(theo quyết định công nhận trúng tuyển)*:
8. Tên đề tài luận án tiến sĩ:
9. Người hướng dẫn 1:

* Đơn vị công tác:

1. Người hướng dẫn 2 *(nếu có)*:

* Đơn vị công tác:

Tôi đăng ký phương thức đào tạo và kế hoạch học tập như sau:

1. **Phương thức đào tạo:**

Phương thức 1: □; Phương thức 2: □

1. **Kế hoạch học tập** (*NCS lập kế hoạch học tập theo phương thức đã chọn ở mục 11*)
   1. Thời gian bảo vệ đề cương chi tiết luận án:
   2. Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên đề tài | Cấp phê duyệt | Thời gian thực hiện | Vai trò của NCS | |
| Chủ nhiệm | Tham gia |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

* 1. Kế hoạch học tập toàn khóa

(Ghi chú: **học phần bổ sung** (nếu có): ghi rõ môn học đã được xét; **Học phần tiến sĩ**: liên hệ GV phụ trách ngành để ghi năm mở môn học; **Tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ**: số tin chỉ ghi đúng theo phương thức NCS đã chọn. TLQT ghi học ở năm thứ 1; CĐTS: ncs tham khảo ý kiến GVHD để ghi năm dự kiến học CĐTS)

| **TT** | **Các nội dung chính**  (Căn cứ theo kế hoạch chung của Trường và khung chương trình đào tạo của ngành học) | **Bắt buộc**  **(số TC)** | **Tự chọn**  **(số TC)** | **Tổng số TC** | **Năm học** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Học phần bổ sung trình độ thạc sĩ (nếu có)**  *(ghi tên môn học ở cột nội dung chính, số tín chỉ ở cột bắt buộc và cột tổng TC)* |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **2** | **Học phần trình độ tiến sĩ** *(ghi tên môn học ở cột nội dung chính, số tín chỉ ghi ở cột tự chọn và cột tổng TC)* |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **3** | **Tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ** *(ghi số tín chỉ ở cột bắt buộc và cột tổng TC)* |  |  |  |  |
| 3.1 | Tiểu luận tổng quan |  |  |  | Thứ 1 |
| 3.2 | Chuyên đề tiến sĩ 1 |  |  |  |  |
| 3.3 | Chuyên đề tiến sĩ 2 |  |  |  |  |
| **4** | **Nghiên cứu khoa học** |  |  |  |  |
| **4.1** | **Bài báo khoa học** (Ghi số lượng bài dự kiến ở cột tổng số TC) |  |  |  |  |
|  | Tạp chí khoa học (TCKH) thuộc WoS/Scopus được xếp hạng (Q1; Q2; Q3; Q4:) |  |  |  |  |
|  | Các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus còn lại (TCKH chưa xếp hạng, báo cáo hội nghị khoa học quốc tế) |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |  |
|  | *TCKH trong nước theo danh mục HĐGSNN cho từng ngành, chuyên ngành, điểm công trình từ 0,75đ trở lên* |  |  |  |  |
| **4.2** | **Seminar học thuật ở đơn vị chuyên môn định kỳ** (Ghi số lần tham dự ở cột tổng số TC) |  |  |  |  |
|  | Báo cáo seminar học thuật 1 |  |  |  | Thứ 1 |
|  | Báo cáo seminar học thuật 2 |  |  |  | Thứ 2 |
|  | Báo cáo seminar học thuật 3 |  |  |  | Thứ 3 |
| **5** | **Luận án** *(số tín chỉ trung bình 20 – 30 tín chỉ, ghi ở cột bắt buộc và cột tổng TC)* |  |  |  |  |
| 5.1 | Báo cáo kết quả nghiên cứu phần 1 |  |  |  | Thứ 1 |
|  | Báo cáo kết quả nghiên cứu phần 2 |  |  |  | Thứ 2 |
|  | Báo cáo kết quả nghiên cứu phần 3 |  |  |  | Thứ 3 |
| 5.2 | Bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn |  |  |  |  |
| 5.3 | Bảo vệ luận án cấp cơ sở đào tạo (cấp Trường) |  |  |  |  |
|  | **TỔNG CỘNG** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **XÁC NHẬN CỦA TẬP THỂ GVHD**  (Ký, ghi họ tên) | **NGHIÊN CỨU SINH**  (Ký, ghi họ tên) |

|  |  |
| --- | --- |
| **XÁC NHẬN CỦA**  **PHỤ TRÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO** | **XÁC NHẬN CỦA**  **PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC** |