Mẫu số: ………………………….

[MaNKHHoSo] Mã số cán bộ viên chức:…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**LÍ LỊCH KHOA HỌC**

1. **Thông tin cá nhân [Table-NhaKhoaHoc]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | [HoNKH][TenNKH] | Năm sinh | [NgaySinh] |
| Chức danh khoa học | [MaHocHam][MaHocVi] | Giới tính | [GioiTinhNKH] |
| Chức vụ hành chính | [QuaTrinhCongTac-ChucVuCT] | Số CMND, CCCD | [SoCMND] |
| Tên phòng, ban, bộ môn | [QuaTrinhCongTac-TenPhongBan\*] | | |
| Tên cơ quan công tác | [QuaTrinhCongTac-TenCoQuan\*] | | |
| Địa chỉ cơ quan | [QuaTrinhCongTac-DiaChiCoQuan\*] | Tỉnh, thành phố | [QuaTrinhCongTac-TinhTP\*] |
| Điện thoại liên lạc | [DienThoai] | | |
| Email chính | [EmailLienHe] | | |
| Email thay thế | [EmailLienHe] | | |
| Số tài khoản | [SoTKNH] | | |
| Mở tại ngân hàng | [MaNH] | | |
| Chi nhánh ngân hàng | [ChiNhanhNH] | | |

Table NganHang(MaNH, TenNH,TenTiengAnh, TenVietTat, Website)

Table NganHangNKH(MaNH, STK,MaNH, ChiNhanhNH)

1. **Quá trình đào tạo [Table-QuaTrinhDaoTao- đổi MaBacDT thanh MaHocVi, bỏ NamTotNghiep]**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Thời gian | Tên cơ sở đào tạo | Chuyên ngành | Học vị |
|  | [ThoiGianBD] ThoiGianKT] | [CoSoDaoTao] | [MâNganh] | [MaHocVi] |
| 1 |  |  |  | CN/KS |
| 2 |  |  |  | Thạc sĩ |
| 3 |  |  |  | Tiến sĩ |

1. **Quá trình công tác [Table-QuaTrinhCongTac- đổi MaBacDT thanh MaHocVi, bỏ ChucDanhCT, đổi MaDonViQL thanh TenCoQuan varchar(50), thêm DiaChiCoQuan]** tên cơ quan load TenDonVi table DonViQL , hoặc tự điền thông tin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Thời gian | Tên cơ quan công tác | Địa chỉ | Chức vụ |
| 1 | [ThoiGianBD] ThoiGianKT] | [TenCoQuan] | [DiaChiCoQuan] | [ChucVuCT] |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

1. **Ngoại ngữ** (nhận xét theo các mức: A – yếu, B – trung bình, C – khá, D – thành thạo)

[Table-TrinhDoNgoaiNgu, NgoaiNguNKH, DanhGiaNgoaiNgu]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngoại ngữ | Đọc | Viết | Nói |
| Tiếng Anh |  |  |  |
| Ngôn ngữ khác |  |  |  |

1. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu
   1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây

//[Table-NhaKhoaHoc\_KH]

* 1. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng kí
     1. Đề tài, dự án

[**Table-KinhPhiDeTai, đổi LoaiKinhPhi thành CoQuanTaiTro** ]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên đề tài, dự án | Cơ quan tài trợ kinh phí | Thời gian thực hiện | Vai trò |
| 1 | [TenDeTai] | [CoQuanTaiTro] | [NamBD][NamKT] | [LaChuNhiem] |
| 2 |  |  |  |  |

* + 1. Công bố khoa học

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên tác giả | Năm công bố | Tên công trình | Tên tạp chí, NXB/ số, tập, trang đăng công trình | ISSN/ ISBN | Upload minh chứng |
| 1 | Bài báo thuộc danh mục WoS (SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ESCI) | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bài báo thuộc danh mục Scopus | | | | | |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bài báo quốc tế khác | | | | | |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | | | | | |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bài báo khoa học khác (tạp chí khoa học trường, ngành; kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học) | | | | | |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. Sách (minh chứng là bản scan bìa 1 và bìa 4 hoặc trang lót có ghi ISBN của sách)  
       [Table SachGiaoTrinh-AnhBia1-AnhBia4-AnhBiaISBN]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên tác giả | Năm xuất bản | Tên sách | NXB, ISBN | Ghi chú (giáo trình hay TLTK) | Upload minh chứng |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. Phát minh, sáng chế, giải pháp kỹ thuật (minh chứng là bản scan giấy chứng nhận)  
       [Table PhatMinhGiaiPhap và Table DSPhatMinhNKH]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên tác giả | Năm công bố | Tên phát minh, sáng chế, giải pháp | Quốc gia cấp | Số phát minh, sáng chế, giải pháp | Upload minh chứng |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. Giải thưởng khoa học công nghệ

//[Table-NhaKhoaHoc\_KH]

1. **Tham gia các tổ chức khoa học công nghệ**

//[Table-NhaKhoaHoc\_KH]

**Xác nhận của cơ quan công tác**  *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm ….*

**Người khai**