|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ**  Số: 517/TB-ĐHNN  V/v giảm trừ giờ NCKH | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tư do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018* |

## THÔNG BÁO

## Về việc giảm trừ giờ Nghiên cứu khoa học

Kính gửi: Các Khoa đào tạo, các Bộ môn trong Trường

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/6/2017 về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Quyết định số 1468/QĐ-ĐHNN ngày 08/8/2017 của Trường ĐH Ngoại ngữ về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo các mức giảm trừ giờ nghiên cứu khoa học (NCKH) đối với giảng viên tại Trường như sau:

**1. Mức giảm trừ đối với giảng viên được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý**

| *TT* | *Chức vụ lãnh đạo, quản lý của giảng viên* | *Mức giảm trừ giờ NCKH (%)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hiệu trưởng | 85 |
| 2 | Phó Hiệu trưởng/ Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường/ Chủ tịch Hội đồng hợp tác và tư vấn phát triển | 80 |
| 3 | Trưởng Phòng, Trưởng Khoa Sau đại học, Trưởng Khoa ĐT&BD Ngoại ngữ | 75 |
| 4 | Phó Trưởng Phòng/ Trưởng bộ phận/ Giám đốc Trung tâm chức năng | 70 |
| 5 | Trưởng Khoa |  |
| *5.1* | *Đối với Khoa có từ 40 giảng viên trở lên hoặc có quy mô 250 sinh viên trở lên* | *30* |
| *5.2* | *Đối với các Khoa còn lại* | *25* |
| 6 | Phó Trưởng Khoa |  |
| *6.1* | *Đối với Khoa có từ 40 giảng viên trở lên hoặc có quy mô 250 sinh viên trở lên* | *25* |
| *6.2* | *Đối với các Khoa còn lại* | *20* |
| 7 | Đối với Bộ môn |  |
| *7.1* | *Trưởng Bộ môn* | *20* |
| *7.2* | *Phó Trưởng Bộ môn* | *15* |
| 8 | Trợ lý nghiên cứu khoa học, trợ lý sinh viên các Khoa | 10 |
| 9 | Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường | 30 |
| 10 | Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Trưởng Ban nữ công | 20 |
| 11 | Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ | 15 |
| 12 | Phó Bí thư chi bộ, Ủy viên BCH Công đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận | 10 |
| 13 | Phó Chủ tịch/ Ủy viên Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng/ Tổ phó công đoàn bộ phận | 5 |
| 14 | Bí thư Đoàn Trường | 50 |
| 15 | Phó Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường | 30 |
| 16 | Bí thư Liên chi đoàn | 10 |
| 17 | Bí thư Chi đoàn giáo viên | 5 |

Lưu ý: Giảng viên cơ hữu kiêm nhiệm nhiều chức vụ thì được hưởng tổng hệ số giảm trừ của các chức vụ theo các mức nêu trong bảng trên, nhưng tổng mức giảm trừ không vượt quá 50%.

**2. Mức giảm trừ đối với giảng viên nghỉ thai sản, học tập sau đại học, đi công tác ở nước ngoài**

| *TT* | *Lý do giảm trừ* | *Mức giảm trừ giờ NCKH (%)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giảng viên đi học sau đại học hệ không tập trung | 50 |
| 2 | Giảng viên đi học sau đại học hệ tập trung | 100 |
| 3 | Giảng viên có thời gian nghỉ thai sản nằm trọn trong năm học | 56 |
| 4 | Giảng viên có thời gian nghỉ thai sản không nằm trọn trong năm học (được giảm giờ chuẩn 2 lần, 1 lần trong mỗi năm học) | 28 |
| 5 | Giảng viên được cử đi công tác ở nước ngoài | Theo thời gian nghỉ dạy để đi công tác |

Đề nghị các đơn vị quán triệt và thực hiện./.

**HIỆU TRƯỞNG**

***Nơi nhận:***

- Như trên (để thực hiện);

- Lưu: HCTH, TCCB, TT HĐTĐKT, N32.

(đã ký)

**Đỗ Tuấn Minh**