|  |  |
| --- | --- |
| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  **HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**  *----------------------------------*  Số:  **/**QĐ-HVN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *--------------------------------------------------------------------------*  *Hà Nội, ngày tháng năm 2024* |

**Dự thảo lần 3**

**(Xin ý kiến góp ý)**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên**

*------------------------------------------------------------------------*

**GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

*Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;*

*­ Căn cứ Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;*

*Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Nghị quyết số 5813/NQ-HĐHV ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam;*

*Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,*

## QUYẾT ĐỊNH:

| **STT** | **Dự thảo Quy định** | **Ý kiến Góp ý** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung thay đổi, lý do** | **Dự thảo Quy định mới** |
|  | **Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. |  |  |
|  | **Điều 2**. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ năm học 2024-2025 và thay thế Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên được ban hành kèm theo Quyết định: số 2376/QĐ-HVN ngày 15 tháng 8 năm 2018; số 4906/QĐ-HVN ngày 28 tháng 12 năm 2018; số 701/QĐ-HVN ngày 01 tháng 3 năm 2020 và số 607/QĐ-HVN ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, các quy định trước đây trái với Quyết định này. |  |  |
|  | **Điều 3**. Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Tài chính và Kế toán, Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. |  |  |
|  | **Chương I**  **QUY ĐỊNH CHUNG** |  |  |
|  | **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng** |  |  |
|  | 1. Quy định này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên nhằm thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác (gọi chung là các nhiệm vụ khác) của giảng viên (giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên, trợ giảng) và các chức danh khác (kỹ sư, kỹ thuật viên, nghiên cứu viên...) thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn thực hành, thực tập (sau đây gọi chung là giảng viên) cho người học đang làm việc tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (sau đây gọi chung là Học viện). |  |  |
|  | 1. Viên chức và người lao động không giữ các chức danh giảng viên nếu tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học sẽ được chi trả theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện. |  |  |
|  | **Điều 2. Mục đích** |  |  |
|  | 1. Làm căn cứ để Giám đốc Học viện phân công, bố trí, sử dụng, nâng cao chất lượng và hiệu quả lao động đối với giảng viên. |  |  |
|  | 1. Làm cơ sở để giảng viên xây dựng kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. |  |  |
|  | 1. Làm cơ sở để Giám đốc Học viện đánh giá, xếp loại giảng viên hàng năm và đảm bảo công bằng, dân chủ trong việc thực hiện chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ đối với giảng viên. |  |  |
|  | **Điều 3. Các khái niệm** |  |  |
|  | 1. Giờ chuẩn giảng dạy (sau đây gọi chung là giờ chuẩn) là đơn vị thời gian quy đổi để thực hiện một công việc tương đương cho một tiết giảng lý thuyết trình độ đại học trực tiếp trên lớp theo niên chế, bao gồm cả thời gian lao động cần thiết trước, trong và sau tiết giảng. |  |  |
|  | 1. Định mức giờ chuẩn của cá nhân là khối lượng công việc chuyên môn đã quy chuẩn mà mỗi giảng viên có nghĩa vụ phải hoàn thành trong năm học, bao gồm định mức giờ chuẩn giảng dạy, định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học và định mức giờ chuẩn các nhiệm vụ khác theo trình độ/chức danh. Trường hợp giảng viên có thời gian làm việc trong năm không đủ 12 tháng thì định mức giờ chuẩn tương ứng với số tháng làm việc. |  |  |
|  | 1. Số giờ vượt mức I là khối lượng giờ giảng (đã quy chuẩn) mà giảng viên đã hoàn thành ngoài định mức giờ chuẩn tính từ tiết thứ 1 đến tiết thứ 300. |  |  |
|  | 1. Số giờ vượt mức II là khối lượng giờ giảng (đã quy chuẩn) mà giảng viên đã hoàn thành ngoài định mức giờ chuẩn tính từ tiết thứ 301 trở lên. |  |  |
|  | 1. Thời gian làm việc: Thời gian làm việc của giảng viên trong năm học tính từ ngày 01 tháng 7 năm trước đến ngày 30 tháng 6 năm sau. |  |  |
|  | 1. Trình độ, chức danh và hệ số lương để tính định mức giờ chuẩn/đơn giá vượt giờ của cá nhân được lấy tại thời điểm tháng 7 năm trước. |  |  |
|  | **Điều 4. Nhiệm vụ của giảng viên** |  |  |
|  | 1. Giảng viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác theo quy định tại các văn bản sau: |  |  |
|  | 1. Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. |  |  |
|  | 1. Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. |  |  |
|  | 1. Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. |  |  |
|  | 1. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Nghị quyết số 5813/NQ-HĐHV ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam. |  |  |
|  | 1. Giảng viên phải tuân thủ sự phân công công tác của Trưởng Bộ môn, Trưởng đơn vị và Giám đốc Học viện, nếu từ chối sự phân công phải có lý do chính đáng. Khi phát hiện có sự phân công công tác không đồng đều, không hợp lý giảng viên cần phản ánh lại với Trưởng Bộ môn hoặc báo cáo Trưởng đơn vị, Giám đốc Học viện để có hướng giải quyết. |  |  |
|  | 1. Giảng viên được đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ khi hoàn thành đủ định mức cho từng nhiệm vụ sau khi đã được cân đối, chuyển đổi giữa các nhiệm vụ. |  |  |
|  | 1. Giảng viên không được ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với tư cách là giảng viên cơ hữu/giảng viên toàn thời gian với các đơn vị đào tạo khác ngoài Học viện. Trong trường hợp giảng viên ký hợp đồng để thực hiện hoạt động thỉnh giảng và các hoạt động khác với các đơn vị, tổ chức và cá nhân ngoài Học viện phải được sự đồng ý của Giám đốc Học viện; đồng thời bảo vệ lợi ích, giữ gìn và phát triển thương hiệu của Học viện trong các quan hệ giao dịch, hợp tác với đơn vị, tổ chức, cá nhân ngoài Học viện. |  |  |
|  | 1. Riêng đối với giảng viên mới được tuyển dụng trong thời gian 04 (bốn) năm đầu kể từ ngày tuyển dụng phải đạt 03 thâm niên đưa sinh viên đi thực tập, thực hành tại các cơ sở/nhà máy, xí nghiệp ngoài Học viện. Trong các trường hợp vì lý do khác không có mặt tại Học viện thì được gia hạn không quá 08 (tám) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Mỗi năm học phải dành ít nhất 01 tuần cho công việc này và được hưởng quyền lợi, chế độ theo Quyết định của Giám đốc Học viện. Trước khi đi thực địa tại cơ sở, giảng viên phải xây dựng đề cương chi tiết có xác nhận của bộ môn, Khoa/Trung tâm và được phê duyệt của Giám đốc Học viện. Riêng đối với giảng viên dạy các môn cơ bản, đặc thù khác sẽ do Giám đốc Học viện xem xét, quyết định. |  |  |
|  | 1. Giảng viên có trình độ tiến sĩ dưới 50 tuổi phải tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở khác ngoài Học viện (dạy địa phương). |  |  |
|  | **Chương II**  **QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC,**  **GIỜ CHUẨN GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ NHIỆM VỤ KHÁC** |  |  |
|  | **Điều 5. Quy định về thời gian làm việc và nơi làm việc** |  |  |
|  | 1. Thời gian làm việc của giảng viên thực hiện theo chế độ mỗi tuần làm việc 40 giờ và được xác định theo năm học. |  |  |
|  | 1. Tổng quỹ thời gian làm việc của giảng viên trong một năm học để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác là 1.760 giờ sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định. Cụ thể là: |  |  |
|  | 1. Nhiệm vụ giảng dạy: bao gồm các hoạt động đào tạo như giảng dạy lý thuyết, bài tập; thực hành thí nghiệm; hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, đồ án, chuyên đề, hướng dẫn thực tập nghề nghiệp, rèn nghề... |  |  |
|  | 1. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: bao gồm các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ như: viết bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học; chủ nhiệm, tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế... |  |  |
|  | 1. Nhiệm vụ khác là những công việc hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp tới công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo sự phân công của Học viện, Khoa, Bộ môn gồm: công tác quản lý kiêm nhiệm, xây dựng chương trình đào tạo, hướng dẫn tập sự/thử việc, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng chuyên môn, xây dựng thuyết minh đề tài, dự án, tham gia các hội đồng chuyên môn nghiệp vụ, trực phòng thí nghiệm, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị phòng thí nghiệm, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư thí nghiệm, phục vụ đề tài nghiên cứu, quảng bá tuyển sinh, kiểm định, quản lý/tham gia các câu lạc bộ sinh viên, tư vấn/hỗ trợ sinh viên... |  |  |
|  | 1. Giảng viên phải có mặt làm việc đúng nơi quy định khi lên lớp lý thuyết, hướng dẫn thực hành/thực tập/kiến tập, hội họp, học tập, tham dự hội nghị/hội thảo... và các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ môn, Khoa và Học viện. Những công việc khác, giảng viên có thể tự lựa chọn nơi làm việc thích hợp nhưng phải báo cáo Trưởng Bộ môn/người phụ trách và đảm bảo nguyên tắc chung là hoàn thành đầy đủ khối lượng công việc được giao. |  |  |
|  | **Điều 6. Định mức giờ chuẩn** |  |  |
|  | 1. Định mức giờ chuẩn cho giảng viên trong một năm học được xác lập như sau: |  |  |
|  | 1. Giờ giảng dạy: 300 giờ/năm; |  |  |
|  | 1. Giờ nghiên cứu khoa học: Thực hiện theo Quy định về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1874/QĐ-HVN ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (sau đây gọi chung là Quy định Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ). |  |  |
|  | 1. Giờ nhiệm vụ khác: Tổng số giờ làm việc/định mức giờ chuẩn trong năm trừ đi mục a) và mục b) khoản này. |  |  |
|  | *Ghi chú:* *Đối với giảng viên dạy giáo dục quốc phòng (sĩ quan biệt phái) được lấy hệ số mức lương tương ứng 4,40 để làm cơ sở để tính đơn giá thanh toán.* |  |  |
|  | 1. Giảng viên phải thực hiện số giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp (giảng dạy lý thuyết và dạy thực hành, thí nghiệm) ít nhất bằng 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy. |  |  |
|  | 1. Miễn, giảm giờ giảng dạy của cá nhân đối với giảng viên được bổ nhiệm/giao nhiệm vụ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc kiêm nhiệm công tác quản lý, công tác đảng, đoàn thể và công tác khác tại Học viện được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức giờ giảng dạy của cá nhân đảm nhận như sau: |  |  |
|  | | **STT** | **Giảng viên giữ chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm**  **và công tác khác** | **Tỷ lệ**  **(%)** | | --- | --- | --- | |  | Chủ tịch Hội đồng Học viện, Giám đốc Học viện | 85 | |  | Phó Chủ tịch Hội đồng Học viện, Phó Giám đốc Học viện | 80 | |  | Thư ký Hội đồng Học viện | 75 | |  | Ban, Phòng, Trung tâm chức năng |  | |  | * 1. Trưởng Ban và tương đương | 75 | |  | * 1. Phó Trưởng ban và tương đương | 70 | |  | Trưởng khoa, Phó trưởng khoa và tương đương |  | |  | * 1. Đối với khoa có 40 giảng viên trở lên hoặc có quy mô 800 trở lên |  | |  | + Trưởng khoa | 40 | |  | + Phó Trưởng khoa | 30 | |  | * 1. Đối với khoa có dưới 40 giảng viên hoặc có quy mô dưới 800 người học |  | |  | + Trưởng khoa | 30 | |  | + Phó Trưởng khoa | 20 | |  | Khoa Giáo dục quốc phòng |  | |  | * 1. Trưởng khoa | 75 | |  | * 1. Phó Trưởng khoa | 70 | |  | * 1. Trưởng Bộ môn | 60 | |  | Bộ môn |  | |  | * 1. Trưởng Bộ môn | 20 | |  | * 1. Phó Bộ môn | 15 | |  | Phòng Thí nghiệm, Xưởng, Bệnh viện... thuộc Khoa |  | |  | * 1. Trưởng phòng | 15 | |  | * 1. Phó Trưởng phòng | 10 | |  | Viện, công ty, trung tâm là đơn vị có thu thuộc Học viện |  | |  | * 1. Giám đốc/Viện trưởng | 20 | |  | * 1. Phó Giám đốc/Phó Viện trưởng | 15 | |  | Trung tâm thuộc Khoa |  | |  | * 1. Giám đốc | 15 | |  | * 1. Phó Giám đốc | 10 | |  | Chủ nhiệm lớp, Cố vấn học tập (nếu có) | 15 | |  | Bí thư Đảng ủy | 85 | |  | Phó Bí thư Đảng ủy | 70 | |  | Chủ tịch Công đoàn và Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện | 20 | |  | Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Học viện, Chủ tịch và Phó chủ tịch công đoàn bộ phận (là giảng viên) | 10 | |  | Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng Ban nữ công, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (nếu có) | 15 | |  | Bí thư chi bộ | 15 | |  | Phó Bí thư chi bộ | 10 | |  | Bí thư Đoàn TNCSHCM Học viện (là giảng viên) | 70 | |  | Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM Học viện (là giảng viên) | 60 | |  | Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện (là giảng viên) | 60 | |  | Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện (là giảng viên) | 50 | |  | Bí thư Liên chi đoàn khoa (là giảng viên) | 40 | |  | Phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng | 20 | |  | Giảng viên làm công tác quốc phòng, quân sự không chuyên trách | 20 | |  | Giảng viên tập sự | 50 | |  | Giảng viên được cử đi đào tạo sau đại học trong nước (hưởng 100% lương): miễn giảm tối đa 02 năm đối học viên và 05 năm đối với nghiên cứu sinh | 65 | |  | Giảng viên chuyển đổi hẳn sang dạy môn học/học phần mới, công tác kiêm nhiệm và các trường hợp khác. | Theo Quyết định của Giám đốc Học viện | |  |  |
|  | *Ghi chú: Số lượng người học được tính tại thời điểm năm trước liền kề do Ban Quản lý đào tạo cung cấp* |  |  |
|  | **Điều 7. Quy đổi nội dung công việc, giờ hành chính về giờ chuẩn** |  |  |
|  | 1. Quy đổi nội dung công việc giảng dạy về giờ chuẩn giảng dạy: |  |  |
|  | 1. Một giờ chuẩn được xác định là một tiết (50 phút) giảng lý thuyết trực tiếp trên lớp đại trà cho 40 sinh viên trình độ đại học, cao đẳng bằng tiếng Việt (kể cả dạy ngoại ngữ và giáo dục thể chất). |  |  |
|  | 1. Các hoạt động thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên được quy thành giờ chuẩn tại Quy chế chi tiêu nội bộ. |  |  |
|  | 1. Quy đổi nội dung công việc nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác về giờ chuẩn |  |  |
|  | 1. Giảng viên phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Giảng viên phải thực hiện ít nhất một nội dung trong nhóm công việc nêu tại phụ lục 2 Quy định [Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ](http://www.vnua.edu.vn/van-ban-quy-che-quy-dinh/chi-tiet-van-ban/id/174) mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định. |  |  |
|  | 1. Các hoạt động thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được quy thành giờ chuẩn theo Quy định [Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ](http://www.vnua.edu.vn/van-ban-quy-che-quy-dinh/chi-tiet-van-ban/id/174). |  |  |
|  | 1. Các hoạt động thực hiện nhiệm vụ khác được quy thành giờ chuẩn theo phụ lục đính kèm. |  |  |
|  | 1. Quy đổi giờ hành chính về giờ chuẩn |  |  |
|  | 1. Đối với nhiệm vụ giảng dạy: 3 giờ hành chính được quy đổi thành 1 giờ chuẩn. |  |  |
|  | 1. Đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: |  |  |
|  | - Giảng viên có chức danh Giáo sư: 3 giờ hành chinh được quy đổi thành 1 giờ chuẩn. |  |  |
|  | - Giảng viên có chức danh Phó Giáo sư: 4 giờ hành chính được quy đổi thành 1 giờ chuẩn. |  |  |
|  | - Giảng viên có trình độ tiến sĩ: 5 giờ hành chính được quy đổi thành 1 giờ chuẩn. |  |  |
|  | - Giảng viên có trình độ thạc sĩ trở xuống: 6 giờ hành chính được quy đổi thành 1 giờ chuẩn |  |  |
|  | 1. Đối với nhiệm vụ khác: 4 giờ hành chính được quy đổi thành 1 giờ chuẩn |  |  |
|  | **Chương III**  **TỔ CHỨC THỰC HIỆN** |  |  |
|  | **Điều 8. Điều khoản áp dụng** |  |  |
|  | 1. Giảng viên đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác quản lý, công tác đảng, đoàn thể thì chỉ được nhận mức miễn giảm cao nhất. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Phần vượt định mức theo từng nhiệm vụ được thanh toán theo quy định. Trong trường hợp bộ môn/nhóm môn học có giảng viên không hoàn thành số giờ giảng phải đảm nhận thì các giảng viên có số giờ giảng vượt số giờ đảm nhận phải bù trừ cho nhau trước khi thanh toán. Trường hợp số lượng giảng viên dư thừa so với khối lượng giảng dạy của bộ môn sẽ thay đổi vị trí việc làm hoặc phải kiêm nhiệm thêm các công việc khác. |  |  |
|  | 1. Trường hợp giảng viên không hoàn thành khối lượng phải đảm nhận (giờ giảng, nghiên cứu khoa học và hoạt động khác) thì khấu trừ/truy thu vào thu nhập của cá nhân theo đơn giá vượt giờ của từng hoạt động. |  |  |
|  | 1. Đối với những giảng viên không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định, ngoài việc khấu trừ thu nhập nêu ở mục 4 Điều này thì trong năm học đó được đánh giá, xếp loại ở mức cao nhất là hoàn thành nhiệm vụ. |  |  |
|  | 1. Giảng viên trong thời gian nghỉ thai sản, chữa bệnh dài ngày được giảm trừ số giờ nghĩa vụ cá nhân (giảng dạy, nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ khác) theo tỷ lệ tương ứng với thời gian nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội. Trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi ngoài mức miễn, giảm theo quy định nêu trên nếu giữ chức vụ thì được cộng dồn nhưng không quá 50%. |  |  |
|  | 1. Giảng viên được hưởng 100% lương tháng nào trong năm thì phải đảm nhận số giờ tương ứng với số tháng đó. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Giảng viên có thể được bù trừ giờ cho nhau (giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ khác) trong việc đánh giá, xếp loại và bình xét các danh hiệu trong năm học. |  |  |
|  | **Điều 9. Tổ chức thực hiện** |  |  |
|  | 1. Trưởng bộ môn có trách nhiệm đảm bảo phân công đồng đều trong bộ môn sao cho số giờ vượt (nếu có) phải tương ứng với định mức giờ chuẩn của từng cá nhân và tỷ lệ giờ vượt định mức của cá nhân phải tương ứng với tỷ lệ giờ vượt định mức trung bình chung của bộ môn hoặc mức chênh lệch trong phân công công tác chuyên môn giữa người có số giờ vượt cao nhất so với người có số giờ vượt thấp nhất trong bộ môn là không quá 500 giờ/năm (không bao gồm số giờ được miễn, giảm và không bao gồm giảng viên tập sự). Không phân công giảng dạy lý thuyết đối với giảng viên chưa có trình độ thạc sĩ. |  |  |
|  | 1. Ban Quản lý đào tạo có trách nhiệm tổng hợp số giờ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên trong toàn Học viện gửi ban Tổ chức cán bộ. |  |  |
|  | 1. Ban Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng hợp giờ định mức và số giờ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ khác của giảng viên trong toàn Học viện gửi ban Tổ chức cán bộ. |  |  |
|  | 1. Trưởng các đơn vị (có giảng viên) có trách nhiệm tổng hợp số giờ nhiệm vụ khác của giảng viên gửi ban Tổ chức cán bộ. |  |  |
|  | 1. Ban Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tổng hợp số giờ theo các mục nêu tại Khoản 2, 3 và 4 của Điều này và thực hiện tính số giờ định mức, tính tiền vượt định mức trình Giám đốc Học viện quyết định. |  |  |
|  | 1. Ban Tài chính và Kế toán có trách nhiệm thực hiện thanh toán tiền vượt giờ đối với giảng viên trong toàn Học viện. |  |  |
|  | **Điều 10. Điều khoản thi hành** |  |  |
|  | 1. Trưởng các đơn vị, các cá nhân có liên quan và toàn thể giảng viên chịu trách nhiệm thi hành Quy định này. Những nội dung khác có liên quan đến quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên không được nêu tại Quy định này thì áp dụng theo các quy định pháp luật khác liên quan. |  |  |
|  | 1. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới đó. |  |  |
|  | 1. Trong quá trình thực hiện khi Nhà nước thay đổi quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên mà Quy định này chưa kịp sửa đổi thì áp dụng theo quy định mới của Nhà nước; hoặc nếu có điểm nào chưa phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị, giảng viên phản ánh về Ban Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Học viện xem xét, quyết định./. |  |  |
|  | **GIÁM ĐỐC**  **Nguyễn Thị Lan** |  |  |
|  |  |  |  |

**Các nội dung góp ý khác:**

**………………………………………………………………..**