|  |  |
| --- | --- |
| VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI  **ĐƠN VỊ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BÁO CÁO RÀ SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2011-2016**

1. **Số lượng đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại đơn vị theo từng năm:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Thời gian | Tên đoàn  (cơ quan công tác) | Quốc gia | Số lượng khách | Nội dung làm việc | Kết quả thu được |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

1. **Số lượng đoàn đi công tác nước ngoài do đơn vị tổ chức theo từng năm:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Thời gian | Tên đoàn | Nước đến | Đối tác làm việc tại nước ngoài | Số cán bộ tham gia đoàn công tác | Nội dung làm việc | Kết quả thu được |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Những chương trình liên kết đào tạo thực hiện trong giai đoạn 2011-2016:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên chương trình liên kết | Đối tác | Hình thức đào tạo | Số lượng tuyển sinh hàng năm | Số lượng tốt nghiệp hàng năm | Số SV chuyển đi học nước ngoài (nếu có) | Số giảng viên Việt Nam tham gia giảng dạy | Số giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Hợp tác trao đổi giảng viên, chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ tên | Giới tính | Quốc tịch | Hình thức trao đổi | Môn giảng dạy | Hợp đồng giảng dạy (số HĐ, thời gian thực hiện hợp đồng) | Thời gian giảng dạy |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Chương trình trao đổi | Thời gian thực hiện | Lĩnh vực trao đổi | Đối tác hợp tác | Số lượng SV tham gia | Kết quả đạt được |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

1. **Đánh giá kết quả thuận lợi, khó khăn và kiến nghị.**

*Hà Nội, ngày tháng năm 2017*

**LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ**