|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 1055 /ĐHSPHN-SĐH | *Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019* |
| V/v lập danh sách Tiểu ban xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 (đợt 4) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi : | * Khoa Toán tin * Khoa Hoá học * Khoa Địa lí * Khoa Ngữ văn * Khoa TLGD * Khoa Quản lí giáo dục * Khoa LLCT – GDCD * Khoa GDTH * Khoa GDMN * Khoa Triết học |

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh (NCS) đợt 4 năm 2019, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đề nghị các khoa lập danh sách dự kiến tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS cho từng chuyên ngành (theo mẫu gửi kèm)và gửi về phòng Sau đại học (Phòng 405) trước ngày 20 tháng 12 năm 2019.

Danh sách dự kiến tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS gồm 05 người có trình độ tiến sĩ trở lên, am hiểu lĩnh vực và vấn đề dự định nghiên cứu của thí sinh, là thành viên của Bộ môn, cán bộ khoa học, giảng viên trong khoa hoặc ngoài Trường Đại học Sư phạm Hà Nội do Trưởng khoa mời (nếu cần), hoặc người dự kiến hướng dẫn nếu thí sinh trúng tuyển. Thành phần Tiểu ban chuyên môn gồm có Trưởng tiểu ban, thư kí và các ủy viên.

Trân trọng cảm ơn./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:**  - Như kính gửi;  - Lưu: VT, SĐH. | **KT.HIỆU TRƯỞNG** **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**    **PGS.TS. Đặng Xuân Thư** |

DANH SÁCH DỰ KIẾN TIỂU BAN XÉT TUYỂN NCS NĂM 201…

CHUYÊN NGÀNH:………………………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | HỌC HÀM, HỌC VỊ, HỌ VÀ TÊN | CƠ QUAN CÔNG TÁC | TRÁCH NHIỆM TRONG HĐGHI CHÚ |  |
| 2 | TS Vũ Thị Kim Dung | Trường ĐHSP Hà Nội | Chủ tịch Hội đồng |  |
| 4 | PGS.TS Tô Anh Thư | Hai Bà Trưng, Hà Nội | Chủ tịch Hội đồng |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỞNG BỘ MÔN**  (Kí và ghi rõ họ tên) | **TRƯỞNG KHOA**  (Kí và ghi rõ họ tên) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SỐ LƯỢNG NGHIÊN CỨU SINH DỰ TUYỂN NĂM 2019 - ĐỢT 4** | | | |
| SLN | Ngành | Chuyên ngành | Sl dự tuyển đợt 4 |
| 1 | Toán | Phương trình vi phân và tích phân | 1 |
| 2 | Lý luận và PPDH bộ môn Toán | 2 |
| 3 | Hoá học | Lý luận và PPDH bộ môn Hoá học | 1 |
| 4 | Địa lí | Địa lý tự nhiên | 1 |
| 5 | Ngữ văn | Văn học Việt Nam | 1 |
| 6 | Tâm lý | Lý luận và lịch sử giáo dục | 1 |
| 7 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 5 |
| 8 | Giáo dục chính trị | Lý luận và PPDH bộ môn Giáo dục Chính trị | 1 |
| 9 | Giáo dục Tiểu học | Lý luận và PPDH Tiểu học | 2 |
| 10 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 2 |
| 11 | Triết học | Triết học | 2 |
|  |  | **Tổng số:** | **19** |

**P.SĐH**