|  |  |
| --- | --- |
| Tæng liªn ®oµn lao ®éng viÖt nam  **Tr­êng §¹i Häc C«ng §oµn** | Céng Hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  **§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc** |
|  |  |
| Sè: 112 /KH-§HC§ | *Hµ Néi, ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 2014* |

**KÕ HO¹CH**

**V/v tæ chøc häc l¹i vµ häc c¶i thiÖn ®iÓm häc kú I n¨m häc 2014-2015**

C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ sè l­îng sinh viªn c¸c khoa ®ang cßn nî c¸c häc phÇn cã nhu cÇu häc l¹i ®Ó tr¶ nî vµ häc c¶i thiÖn ®iÓm; C¨n cø vµo quÜ phßng häc ®Çu häc kú I n¨m häc 2014-2015 cña Nhµ tr­êng, HiÖu tr­ëng ban hµnh kÕ ho¹ch vÒ viÖc tæ chøc häc cho sinh viªn, nh­ sau:

**I. §èi t­îng ®¨ng ký häc:**

- Sinh viªn ®µo t¹o theo tÝn chØ cßn nî c¸c häc phÇn tõ nh÷ng kú tr­íc.

- Sinh viªn ®µo t¹o theo tÝn chØ cã nhu cÇu häc l¹i ®Ó c¶i thiÖn ®iÓm .

- Sinh viªn ®µo t¹o theo niªn chÕ, hÖ võa lµm, võa häc vµ liªn th«ng cßn nî c¸c häc phÇn (*nÕu cã nhu cÇu*).

**II.Thñ tôc ®¨ng ký häc:**

***1. §ît 1***:

Dµnh cho sinh viªn c¸c kho¸ cò cßn nî häc phÇn ch­a tèt nghiÖp; sinh viªn n¨m cuèi cßn nî häc phÇn vµ häc chËm tiÕn ®é cã nhu cÇu häc tr¶ nî. Sinh viªn cã nhu cÇu häc l¹i lµm ®¬n ®¨ng ký häc (theo mÉu kÌm theo), cã x¸c nhËn cña Tr­ëng khoa chñ qu¶n, sau ®ã göi vÒ phßng §µo t¹o tr­íc ngµy **10/09/2014.**

***2. §ît 2***:

§èi víi sinh viªn ®µo t¹o theo hÖ thèng tÝn chØ: c¨n cø vµo lÞch häc vµ häc phÇn dù kiÕn më, sinh viªn ®¨ng ký trªn m¹ng (**tõ 7h30 ngµy 29/9/2014 ®Õn 17h ngµy 3/10/2014**).

Trong tr­êng hîp sinh viªn ®· ®¨ng ký häc nh­ng muèn hñy häc phÇn, sinh viªn ph¶i lµm ®¬n göi cè vÊn häc tËp khoa chñ qu¶n (**tõ ngµy 6/10/2014 ®Õn 10/10/2014**). Cè vÊn häc tËp c¸c khoa tËp trung ®¬n cña sinh viªn, x¸c nhËn vµ göi vÒ phßng §µo t¹o ngµy **14/10/2014**. HÕt thêi h¹n trªn, sinh viªn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®¨ng ký häc.

*Ghi chó*:

+ Sau khi æn ®Þnh tæ chøc líp häc, sinh viªn ph¶i ®ãng häc phÝ trùc tiÕp t¹i phßng Tµi vô.

**III. Thêi gian häc:**

- Chia lµm 2 ®ît: ®ît 1: th¸ng 9, ®ît 2: th¸ng 10, th¸ng 11

- Häc vµo thø 7, chñ nhËt vµ buæi tèi c¸c ngµy trong tuÇn.

**IV. C¨n cø thanh to¸n:**

- Häc phÇn 2 tÝn chØ: gi¶ng d¹y : 36 tiÕt (bao gåm 24 tiÕt lý thuyÕt, 12 tiÕt thùc hµnh), thanh to¸n: 32,4 tiÕt.

- Häc phÇn 3 tÝn chØ: gi¶ng d¹y : 54 tiÕt (bao gåm 36 tiÕt lý thuyÕt, 18 tiÕt thùc hµnh), thanh to¸n: 48,6 tiÕt.

**V. Møc thu, chi häc phÝ:**

1. **Møc thu:**

***a) §èi víi líp d­íi 16 sinh viªn:***

77.000 ®/tiÕt x Tæng sè tiÕt

Häc phÝ cho 01 sinh viªn =

Tæng sè sinh viªn thùc häc/líp

***b) §èi víi líp tõ 16 sinh viªn trë lªn:***

Häc phÝ cho 01 sinh viªn = 160.000®/TÝn chØ.

*§èi víi sinh viªn c¸c líp liªn th«ng, võa lµm võa häc (®µo t¹o theo niªn chÕ): 150.000®ång/§VHT/sinh viªn (Thùc hiÖn theo th«ng b¸o sè: 141/TB-§HC§ ngµy 23/9/2013 cña HiÖu tr­ëng Nhµ tr­êng).*

**3. Møc chi:**

- Thanh to¸n tiÒn gi¶ng d¹y: 77.000 ®ång/tiÕt. §èi víi häc phÇn Gi¸o dôc thÓ chÊt: 66.000 ®ång/tiÕt. HÖ sè qui ®æi c¸c líp ®«ng sinh viªn thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh hiÖn hµnh cña HiÖu tr­ëng.

- Thanh to¸n tiÒn ra ®Ò thi: 60.000 ®ång/(®Ò thi + ®¸p ¸n).

- Thanh to¸n tiÒn chÊm bµi thi kÕt thóc häc phÇn: (5.000 ®ång/bµi/2 gi¶ng viªn) x (tæng sè bµi thi).

- Chi phôc vô phßng häc (më cöa + vÖ sinh phßng häc + n­íc uèng gi¶ng viªn): 10.000 ®ång/phßng/buæi.

- TiÒn coi thi: 60.000®ång/ca thi/c¸n bé coi thi.

- TiÒn giÊy thi = (Tæng sè sinh viªn) x (3 tê/häc phÇn) x (400®/tê).

- TiÒn giÊy ph« t« ®Ò thi: = (Tæng sè ®Ò thi) x (200®/®Ò thi).

- TrÝch 5% ®Õn 10% tæng kinh phÝ thu ®­îc båi d­ìng cho c¸n bé qu¶n lý.

- Thanh to¸n cho c¸n bé trùc tiÕp lµm nghiÖp vô ngoµi giê hµnh chÝnh theo b¶ng chÊm c«ng.

**VI. Tæ chøc thùc hiÖn:**

1. C¸c khoa chñ qu¶n th«ng b¸o kÕ ho¹ch tæ chøc häc ®Õn tõng sinh viªn, x¸c nhËn danh s¸ch ®¨ng ký häc l¹i cña c¸c líp (®èi víi sinh viªn ®µo t¹o theo niªn chÕ).

2. Gi¶ng viªn ®­îc c¸c khoa/bé m«n ph©n c«ng gi¶ng d¹y thùc hiÖn theo ®óng lÞch gi¶ng d¹y do Nhµ tr­êng ban hµnh; khi gi¶ng xong chuyÓn ®iÒu kiÖn thi vµ 4 ®Ò thi + ®¸p ¸n (®· ®­îc tr­ëng khoa/bé m«n duyÖt) vÒ phßng §µo t¹o.

3. Phßng §µo t¹o tæng hîp danh s¸ch c¸c líp x©y dùng lÞch gi¶ng d¹y - häc tËp, lÞch thi, tæ chøc thi vµ cö c¸n bé qu¶n lý líp häc.

4. Phßng Hµnh chÝnh-Tæng hîp bè trÝ phßng häc vµ ph©n c«ng c¸n bé phôc vô.

5. Phßng Tµi vô cö c¸n bé thu häc phÝ cña sinh viªn vµ thanh to¸n chÕ ®é gi¶ng d¹y, ra ®Ò thi, coi thi, chÊm thi, phôc vô vµ qu¶n lý líp häc theo ®óng kÕ ho¹ch nµy.

|  |  |
| --- | --- |
| **N¬i nhËn**:  *- L·nh ®¹o nhµ tr­êng*  *- C¸c Khoa, Bé m«n, c¸c Phßng cã liªn quan*  *- L­u: VT, §T* | **HiÖu tr­ëng**  ***Đã ký***  ***TS Ph¹m V¨n Hµ*** |

mÉu ®¨ng ký häc l¹i dµnh cho sinh viªn ®ao t¹o theo niªn chÕ

**Danh s¸ch sinh viªn ®¨ng ký häc l¹i**

Líp: .................. Khoa : .............................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | M«n häc | Sè §VHT | Hä tªn SV ®¨ng ký | Ký tªn |
| 1 | To¸n C1 | 4 | NguyÔn V¨n A |  |
| Hoµng V¨n B |  |
| TrÇn V¨n C |  |
| ..... |  |
| ..... |  |
| 2 | Anh v¨n chuyªn ngµnh 2 | 3 | Vâ V¨n G |  |
| NguyÔn V¨n H |  |
| NguyÔn V¨n D |  |
| NguyÔn V¨n S |  |
| ..... |  |
| ..... |  |
|  | ThÓ dôc nhÞp ®iÖu | 2 | NguyÔn V¨n T |  |
|  | CÇu l«ng 1 | 2 | NguyÔn Hång T |  |
|  | ... | ... | ... |  |

Hµ Néi, ngµy ..... th¸ng ..... n¨m 2013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tr­ëng khoa | Trî lý ®µo t¹o khoa/  Cè vÊn häc tËp | Líp tr­ëng |

**Ghi chó:**

**1- Phßng §µo t¹o kh«ng nhËn danh s¸ch kh«ng ®óng mÉu vµ thiÕu c¸c th«ng tin trªn.**

**2- Líp tr­ëng lËp danh s¸ch tr×nh Khoa chñ qu¶n x¸c nhËn vµ göi danh s¸ch (kÌm theo phÇn mÒn) vÒ Phßng §µo t¹o.**

**3- HÕt thêi h¹n ®¨ng ký, Phßng §µo t¹o kh«ng nhËn danh s¸ch sinh viªn ®¨ng ký.**