## PHỤ LỤC 1:

Bảng tính đ điểm CPD đối với các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư hành nghề (Ban hành kèm theo Quyết định số $04 / Q Đ-K T S V N$ ngày $12 / 01 / 2021$ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam) Sư kiện Cepd: 17 Khóa học/Tập huấn; 2/ Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm, Diễn đàn; 3/ Chương trình Tham quan/Khảo sát học tập về kiến trúc và lĩnh vực liên quan;
(Thời lượng 6 giờ quy ra 1 ngày)


|  | Hình thức/ <br> Thời lượng/ <br> Đối tượng | $a$ | $b$ | c | d | $e$ | $f$ | $g$ | $h$ | $i$ | k | 1 | $m$ | $n$ | o | $p$ | $q$ | $r$ | $s$ | $t$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Khóa học/ Tập huấn (thời lượng 2 ngày trở lên) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Điểm cho Người tham dư: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |
|  | Quốc tế | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Trong nước | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | Điểm cho Giảng viên không phải là giáo viên kiến trúc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | $\text { to } 01$ | uyên |  |  |  |  |  |  |  |  |


| 2 | Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm, Diễn đàn | $a$ |  | $b$ | c | $d$ | $e$ | $f$ | $g$ | $h$ | $i$ | $k$ | 1 | $m$ | $n$ | o | $p$ | $q$ | $r$ | $s$ | $t$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Điểm cho Người tham dư: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Quốc tế 1/2 ngày | 1,3 |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | $\begin{aligned} & \text { - Quốc tế } \\ & 1 \text { ngày } \end{aligned}$ | 2,6 |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | - Quốc tế hơn 1 ngày | 3,9 |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
|  | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { - Trong nước } \\ 1 / 2 \text { ngày } \\ \hline \end{array}$ | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | - Trong nước 1 ngày | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | - Trong nước hơn 1 | 2,7 |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3 | Chương trình Tham quan/Khảo sát học tập về kiến trúc và lĩnh vực liên quan | $0,4$ <br> (Có chương trình từ trước và được một tổ chức thực hiện CPD chấp thuận, do tổ chức đó cấp chứng nhận điểm CPD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## PHỤ LỤC 2:

## Sự kiện CPD:

4/ Viết sách, bài trên saách, báo, tạp chic chuyên ngành kiến trúc;
5/ Viết chuyên đề tham luận hộìnghị, hội thảo về kiến trúc;
6/ Tham gia khóa học tập, nghiên cứu sau đại học về lĩnh vực kiến trúc;
7/ Tham gia giảng dạy đại học, sau đại học và các khóa học, tập huấn chuyên môn về lĩnh vực kiến trúc cho kiến trúc sư hành nghề; 8/ Nghiên cứu, sáng chế khoa học trong lĩnh vực kiến trúc được công nhận;
9/ Đạt giải thưởng kiến trúc quốc tế, quốc gia.

|  | TT | Sự kiện CPD | Điểm CPD | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 4 | Viết sách, bài trên sách, báo, tạp chí chuyên ngành kiến trúc |  |  |
|  | 4.1 | 01 sách do nhà xuất bản chuyên ngành kiến trúc có uy tín cao | 8,0 |  |
|  | 4.2 | 01 sách do nhà xuất bản chuyên ngành kiến trúc | 4,0 |  |
|  | 4.3 | 01 bài viết được công bố trên tạp chí, báo chuyên ngành kiến trúc quốc tế có uy tín | 4,5 |  |
| $\begin{aligned} & \text { IAP HANH } \\ & 3 \text { UONG } \end{aligned}$ | 4.4 | 01 bài viết được công bố trên tạp chí, báo chuyên ngành kiến trúc cấp Ngành | 3,0 |  |
|  | 4.5 | 01 bài viết được công bố trên tạp chí, báo chuyên ngành kiến trúc cấp Hội nghề nghiệp, Viện nghiên cứu, Trường đại học đào tạo về kiến trúc hoặc tương đương | 2,0 |  |
|  | 5 | Viết chuyên đề tham luận hội nghị, hội thảo về kiến trúc |  |  |
|  | 5.1 | 01 chuyên đề cấp Quốc tế | 3,0 |  |
|  | 5.2 | 01 chuyên đề cấp Ngành | 2,0 |  |
|  | 5.3 | 01 chuyên đề cấp Hội nghề nghiệp, Viện nghiên cứu, Trường đại học đào tạo về kiến trúc hoặc tương đương | 1,2 |  |
|  | 6 | Tham gia khóa học tập, nghiên cứu sau đại học về lĩnh vực kiến trúc |  |  |


| 6.1 | Học khóa toàn thời gian tối thiểu 12 tháng về lĩnh vực liên quan đến kiến trúc | 4,0/1 khoá |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6.2 | Học khóa toàn thời gian tối thiểu 06 tháng về lĩnh vực liên quan đến kiến trúc | 2,0/1 khoá |  |
| 6.3 | Học khóa bán thời gian/ Học từ xa, học online tối thiểu 2 năm, để có bằng Cao học liên quan đến kiến trúc | 2,0/1 khoá |  |
| 7 | Tham gia giảng dạy đại học, sau đại học và giáo viên các khóa học, tập huấn chuyên môn về lĩnh vực kiến trúc cho kiến trúc sư hành nghề |  |  |
| 7.1 | Giáo viên kiến trúc toàn thời gian năm học | 2,0/1 năm tham gia |  |
| 7.2 | Giáo viên kiến trúc bán thời gian (ít nhất một học kỳ) | a |  |
| 7.3 | Giáo viên kiến trúc giảng dạy các khóa học, tập huấn chuyên môn về lĩnh vực kiến trúc cho kiến trúc sư hành nghề | 0,75/1 năm tham gia |  |
| 8 | Nghiên cứu, sáng chế khoa học trong lĩnh vực kiến trúc được công nhận |  |  |
| 8.1 | Có bằng độc quyền sáng chế | 2, |  |
| 8.2 | Có giải pháp hữu ích ứng dụng hiệu quả được cấp Bộ công nhận |  |  |
| 9 | Đạt giải thưởng kiến trúc quốc tế, quốc gia | 6,0 |  |
| 9.1 | Các Giải thưởng Quốc tế tương đương UIA, ARCASIA; Các Giải thưởng nước ngoài cấp Quốc gia | - | Được miễn |
| 9.2 | Các Giải thưởng kiến trúc Quốc gia từ năm 1994 (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích, Hội đồng, Lớn, Vàng, Bạc, Đồng) | - | điều kiện CPD <br> khi gia hạn <br> CCHN |

Ghi chú:

- CPD về công tác học tập, nghiên cứu sau đại học về lĩnh vực kiến trúc: dành cho các kiến trúc sư hành nghề thực hiện chương trình đào tạo sau đại học;
- CPD về công tác tham gia giảng dạy đại học, sau đại học, các khóa học, tập huấn chuyên môn: dành cho các kiến trúc sư hành nghề là giáo viên giảng dạy kiến trúc liên tục toàn thời gian hay bán thời gian; hoặc các kiến trúc sư hành nghề là giáo viên kiến trúc giảng dạy các khóa học, tập huấn chuyên môn về lĩnh vực kiến trúc cho kiến trúc sư hành nghề.


## PHỤ LỤC 3:

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /QĐ-KTSVN ngày 12/01/2021 của Hội KTS Việt Nam)
EAN CHÄP HANH
TRUNG UOONG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC LĨNH VỰC KIẾN TRÚC NĂM...
(Tên tổ chức)

| TT | Tên hoạt động CPD | Hinh thức | Thời lượng | Các nội dung chính | Giáo viên/Diễn giả | Điểm CPD | Thời gian/Địa điểm thực hiện |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | $\ldots$ | ..... | $\ldots$ | ...... | Nguyễn Văn A (kèm đường link đến CV của giảng viên/diễn giả) | ..... | ..... |
|  |  |  |  | ...... | .. |  |  |
| 2 | ........ | ..... | .... | ....... | ..... |  |  |
|  |  |  |  | ...... | ..... | ..... | ..... |
|  |  |  |  | ...... | ..... |  |  |
|  |  |  |  | ....... | ..... |  |  |

CV của giảng viên/Diễn giả bao gồm (nhưng không giới hạn) những nội dung sau:

- Họ và tên
- Ngày sinh
- Chức vu
- Nghề nghiệp
- Số năm công tác
- Ảnh
- Trình độ học vấn, nơi đào tạo
- Tham gia các tổ chức nghề nghiệp
- Đạt được các giải thưởng chuyên môn nghề nghiệp
- Kinh nghiệm chuyên môn
- Kinh nghiệm quản lý
- Các công việc tiêu biểu đã hoàn thành (thiết kế, tư vấn, giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu, quản lý nhà nước, vv)

