|  |  |
| --- | --- |
| **LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC**  **VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM**  Số: /LHHVN-TVPB  V/v cung cấp thông tin chuyên gia,  nhà khoa học | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2022* |

Kính gửi: Các Đồng chí Ủy viên Hội đồng

Thực hiện nhiệm vụ *“Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên gia phục vụ các hoạt động Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) nói chung và nhiệm vụ Tư vấn phản biện và Giám định xã hội (TVPB&GĐXH) nói riêng”*, LHHVN trân trọng đề nghị Quý vị cung cấp thông tin (theo mẫu gửi kèm) để LHHVN xây dựng dữ liệu chuyên gia trong Hệ thống LHHVN.

*Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:* ***TS. Lê Như Quân****, Chuyên viên, Ban TVPB&GĐXH, LHHVN, ĐT: 0913.570.414, Email:* [*quanln.vusta@gmail.com*](mailto:quanln.vusta@gmail.com)

Trân trọng./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Thường trực ĐCT LHHVN;  - Lưu: VT, TVPB. | **TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG**  **TỔNG THƯ KÝ**  **Nguyễn Quyết Chiến** |

**THÔNG TIN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. THÔNG TIN CHUNG** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Họ và tên:**  Name | | | | | | | | | | | | |
| **2.** Năm sinh:  Birthday | | | | | | **3.** Nam/Nữ: | | | | | | |
| **4.** Điện thoại:  Phone | | | | | | **5.** Email:  Email | | | | | | |
| **6.** Địa chỉ: | | | | | | | | | | | | |
| **7.** Tham gia Hội/Hiệp Hội: Có  Không   Nếu có, tên Hội/Hiệp Hội: | | | | | | | | | | | | |
| Đang công tác trong cơ quan nhà nước và tham gia công tác Hội  | | | | | | | | | | | | |
| Đang công tác trong cơ quan ngoài nhà nước và tham gia công tác Hội   Đã nghỉ hưu và tham gia công tác Hội  | | | | | | | | | | | | |
| **8.** Chức vụ hiện tại trong Hội/Hiệp Hội | | | | | | | | | | | | |
| Chủ Tịch  | | | | PCT Thường trực  | | | | | | | |  |
| Phó Chủ tịch  | | | | Tổng Thư ký  | | | | | | | |  |
| Chánh Văn phòng  | | Hội viên  | | | | | | | | | Khác: | |
| Số năm công tác Hội: | | | | | | | | | | | | |
| **9.** Cơ quan công tác(Trước đây/Hiện nay): | | | | | | | | | | | | |
| *- Tên cơ quan:* | | | | | | | | | | | | |
| *- Cơ quan công lập*  | | | | | | | | | |  | | |
| Cơ quan lập pháp  | Cơ quan tư pháp  | | | | | | | | | Cơ quan QLNN  | | |
| Cơ quan sự nghiệp  | Cơ quan nghiên cứu  | | | | | | | | | Doanh nghiệp  | | |
| Tổ chức Chính trị - Xã hội  | | | | | Khác: | | | | | | | |
| Cấp Bộ | Cấp Tổng Cục | | | | | | | | Cấp Cục | | | |
| *- Cơ quan ngoài công lập*  | | | | | | | | | | | | |
| Cơ quan nghiên cứu  | Doanh nghiệp  | | | | | | | | | Khác: | | |
| **10.** Vị trí công tác(chính quyền/đoàn thể): | | | | | | | | | | | | |
| Lãnh đạo cấp Bộ  | Lãnh đạo cấp Tổng Cục  | | | | | | | | | Lãnh đạo Cấp vụ | | |
| **II. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN** | | | | | | | | | | | | |
| **11.** Chức danh khoa học: Giáo sư   Năm được phong: | | | | | | | | Phó Giáo sư  | | | | |
| **12.** Học vị: TSKH  Tiến sĩ  Thạc sĩ   Đào tạo trong nước  Đào tạo ngoài nước   Chuyên ngành đào tạo:    Cơ sở đào tào:  Năm đạt học vị: | | | | | | | | | | | | |
| **13.** Trình độ nghiên cứu | | | | | | | | | | | | |
| *- Ngạch Nghiên cứu viên*  Nghiên cứu viên  | | | | | Nghiên cứu viên chính  | | | | | | | |
| Nghiên cứu viên cao cấp  | | | | | Khác: | | | | | | | |
| *- Ngạch kỹ sư*  Kỹ sư  | | | | | Kỹ sư chính  | | | | | | | |
| Kỹ sư cao cấp  | | | | | Khác: | | | | | | | |
| **14.** Trình độ giảng dạy | | | | | | | | | | | | |
| Giảng viên  | | | | | Giảng viên chính  | | | | | | | |
| Giảng viên cao cấp  | | | | | Khác: | | | | | | | |
| **15.** Trình độ quản lý nhà nước | | | | | | | | | | | | |
| Chuyên viên  | | | | | Chuyên viên Chính  | | | | | | | |
| Chuyên viên cao cấp  | | | | | Khác: | | | | | | | |
| **16.** Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: *(Có thể tích nhiều trường hợp)* | | | | | | | | | | | | |
| Khoa học Tự nhiên       | | | Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ  | | | | | | | | | |
| Khoa học Y dược      | | | Khoa học Xã hội           | | | | | | | | | |
| Khoa học Nhân văn     | | | Khoa học Nông nghiệp       | | | | | | | | | |
| **III. KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN** | | | | | | | | | | | | |
| **17.** Chủ trì/tham gia hoạt động nghiên cứu KH&CN(Trong 05 năm gần đây): | | | | | | | | | | | | |
| Số đề tài KH&CN: | | | | | Số hội thảo KH quốc tế: | | | | | | | |
| Số hội thảo KH trong nước: | | | | |  | | | | | | | |
| **18.** Tác giả/đồng tác giả sản phẩm KH&CN(Trong 05 năm gần đây): | | | | | | | | | | | | |
| Số bài đăng tạp chí quốc tế: | | | | | Số bài đăng tạp chí trong nước: | | | | | | | |
| Số sách KH đã xuất bản: | | | | | Số lượng các ấn phẩm khác: | | | | | | | |
| Số văn bằng sáng chế: | | | | | Số công trình KH ứng dụng: | | | | | | | |
| **19.** Giải thưởng/Cuộc thi(Trong 05 năm gần đây): | | | | | | | | | | | | |
| Tên giải thưởng/Cuộc thi: | | | | | | | | | | | | |
| **20.** Kinh nghiệm quản lý, đánh giá KH&CN(Trong 05 năm gần đây): | | | | | | | | | | | | |
| *- Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN* | | | | | | | | | | | | |
| Số lần tham gia:.…, trong đó vai trò chủ tịch:.…(lần), phản biện:.…(lần), ủy viên:.….(lần) | | | | | | | | | | | | |
| *- Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN* | | | | | | | | | | | | |
| Số lần tham gia:.…, trong đó vai trò chủ tịch:.…(lần), phản biện:.…(lần), ủy viên:.….(lần) | | | | | | | | | | | | |
| **21.** Kinh nghiệm đào tạo (Trong 05 năm gần đây): | | | | | | | | | | | | |
| Số nghiên cứu sinh đã hướng dẫn: | | | | | Số thạc sĩ đã hướng dẫn: | | | | | | | |
| **22.** Kinh nghiệm TVPB (Trong 05 năm gần đây): | | | | | | | | | | | | |
| Quý vị có sẵn sàng tham gia các hoạt động TVPB khi được LHHVN mời không?  Có, sẵn sàng tham gia  Chưa sẵn sàng tham gia  | | | | | | | | | | | | |
| Nếu Có, xin cung cấp các thông tin sau: | | | | | | | | | | | | |
| *- Đã tham gia tập huấn TVPB*  | | | | | | | | | | | | |
| *- Đã Chủ trì/tham gia Hội đồng tuyển chọn đề tài TVPB* | | | | | | | | | | | | |
| Số lần tham gia:.…, trong đó vai trò chủ tịch:.…(lần), phản biện:.…(lần), ủy viên:.….(lần) | | | | | | | | | | | | |
| *- Đã Chủ trì/tham gia Hội đồng nghiệm thu đề tài TVPB* | | | | | | | | | | | | |
| Số lần tham gia:.…, trong đó vai trò chủ tịch:.…(lần), phản biện:.…(lần), ủy viên:.….(lần) | | | | | | | | | | | | |
| Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể TVPB:  1)  2)  3)  4)  5) | | | | | | | | | | | | |
| **23.** Kinh nghiệm truyền thông và phổ biến kiến thức (Trong 05 năm gần đây): | | | | | | | | | | | | |
| Đã tham gia tập huấn truyền thông và phổ biến kiến thức  | | | | | | | | | | | | |
| Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể truyền thông và phổ biến kiến thức:  1)  2)  3)  4)  5) | | | | | | | | | | | | |
| Số hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức đã tham gia | | | | | | | | | | | | |
| **24.** Tổ chức giới thiệu là chuyên gia: | | | | | | |  | | | | | |
| Cơ quan đang công tác giới thiệu    | | | | | | | Hội đang tham gia giới thiệu | | | | | |
| Khác: | | | | | | | | | | | | |

p