|  |  |
| --- | --- |
| **HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ**  TỔ BỘ MÔN: | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2020* |

**THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN**

**VÀ ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN CÓ GIỜ GIẢNG VƯỢT ĐỊNH MỨC**

**NĂM HỌC**

Họ và tên:

Năm sinh:

Chức vụ hiện nay (Đảng, CQ, đoàn thể):

Lương thực nhận: 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Học hàm/ Học vị:

**THỐNG KÊ SỐ TIẾT VƯỢT GIỜ**

**A. Giảng dạy** *(không thống kê số giờ đã được thanh toán).*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên môn học | ĐVHT/TC | Lớp | Khóa ĐT | Số tiết QC | Tiết thực giảng |
| *Học kỳ I - Đào tạo chuyên ngành Mật mã:* | | | | | | |
| 1 | Tin học đại cương |  | TC22A |  | 39 | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng (1) | | | | | | **39** |
| *Học kỳ I - Đào tạo ngành An toàn thông tin, công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử viễn thông:* | | | | | | |
| 1 | Tin học đại cương |  | L05.1, L05.2 |  | 34 | 34 |
| 2 | Tin học đại cương |  | L09.1, L09.2 |  | 34 | 34 |
| 3 | Tin học đại cương |  | L10.1, L10.2 |  | 34 | 34 |
| 4 | Lập trình hướng đối tượng |  | L05.1, L05.2 |  | 34 | 34 |
| 5 | Lập trình hướng đối tượng |  | L04.1, L04.2 |  | 34 | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng (2) | | | | | | **170** |
| TT | Tên môn học | ĐVHT/TC | Lớp | Khóa ĐT | Số tiết QC | Tiết thực giảng |
| *Học kỳ II - Đào tạo chuyên ngành Mật mã:* | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng (3) | | | | | | **0** |
| *Học kỳ II - Đào tạo ngành An toàn thông tin, công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử viễn thông:* | | | | | | |
| 1 | Phân tích thiết kế hệ thống |  | L08.2, L09.1 |  | 23 | 23 |
| 2 | Lập trình căn bản |  | AT15-L09 |  | 111 | 111 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng (4) | | | | | | **134** |
| **Tổng A=(1)+(2)+(3)+(4)** | | | | | | **343** |

***B. Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên sinh viên | Khóa đào tạo | Số người hướng dẫn | Số tiết  quy đổi |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tổng (B)** | | | |  |

**C. Tình hình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (số tiết chuẩn 120 tiết)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung Nghiên cứu khoa học** | **Số tiết**  **thực hiện** | **Số tiết chưa thực hiện** |
| Chủ nhiệm đề tài KCM “Nghiên cứu, thiết kế xây dựng thiết bị tường lửa chuyên dụng tích hợp mật mã của ngành Cơ yếu” | **120** |  |

**TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công việc** | **Số tiết** | **Lý do giảm trừ tại mục IV** |
| I | Tổng số tiết thực hiện (I= A+B) | 343 | Đang làm NCS (giảm 50%) |
| II | Số tiết phải giảng | 270 |
| III | Số giờ chưa hoàn thành NCKH | 0 |
| IV | Số tiết dạy được giảm trừ | 135 |
| V | Tổng số tiết vượt đề nghị thanh toán (V=I-II-III+IV) | **208** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CHỦ NHIỆM KHOA** | **CHỦ NHIỆM BỘ MÔN** | **GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY** |
| *(ký và ghi rõ họ tên)* | *(ký và ghi rõ họ tên)* | *(ký và ghi rõ họ tên)* |