XÂY DỰNG NGƯƠN NHÂN LỰC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở ĐHQGHN PHỤC VỤ
SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÀ, HIỆN ĐẠI HOÀ ĐẤT NUÔC

ThS. Lê Như Quỳnh Nga
Ban Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

MỞ DÂU


Khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học tiếp tục có những bước nhảy vọt, ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế tri thức, làm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế và biến đổi sâu sắc các lĩnh vực của đời sống xã hội (Văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX, tr146).

Việt Nam đang cùng nhận loại bước sang thế kỷ XXI, thế kỷ của xu hướng toàn cầu hoá nên kinh tế. Chúng ta đang đứng trước nhu cầu hội nhập quốc tế và thực tế, Việt Nam đã trở thành thành viên của ASEAN (tháng 7/1995), thành viên của APEC (tháng 10/1998) điều đó
đối hồi chứng ta phải có tiềm lực khoa học - kỹ thuật cùng với một năng lực nội sinh vững chắc, để có thể hội nhập với khu vực và thế giới.

Những kết quả và thành tựu đã đạt được về chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục, ý tế v.v là kết quả của sự hối tụ những nhân tố chủ quan và khách quan và quan trọng là chiến lược con người đã tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến trình phát triển của xã hội. Theo số liệu của báo cáo về phát triển nguồn nhân lực của các nước trên thế giới năm 1996 do Liên hợp quốc UNDP công bố thì Việt Nam là nước có sự phát triển nguồn nhân lực trung bình HDI (Human Development Index) đứng thứ 121 trong tổng số 174 nước. Trong năm 2001 Việt Nam tăng 7 chỉ số về phát triển con người. Việt Nam xếp thứ 101 trong tổng số hơn 170 quốc gia được xếp hạng về HDI, nhưng so với những nước có thu nhập bình quân đầu người tương đương thì Pakistan là 127, Ghinê 126.

Kinh nghiệm các nước trên thế giới và khu vực cho thấy ở đâu, con người có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có sức khoẻ và đạo đức nghề nghiệp tốt, thì ở đó có điều kiện đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế. Vì vậy hầu hết các nước trên thế giới đã lựa chọn đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao (trong đó có nguồn nhân lực KHCN) để đâm bạo cho sự phát triển bền vững(1).

Nguyện nhân lực có chất lượng cao về trí tuệ và tài năng ngày càng trở thành một lợi thế cạnh tranh cho mỗi quốc gia. Vì vậy trên thế giới hầu hết các quốc gia coi giáo dục đào tạo là chính sách ưu tiên hàng đầu. Do đó đầu tư cho con người, đầu tư cho giáo dục, đào tạo là đầu tư cho phát triển và các nước đều tăng đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Năm 1995, tỷ lệ chi tiêu cho giáo dục và đào tạo so với GDP của một số nước như Hàn Quốc là 3,7%, Thái Lan là 4,2%, Malaysia là 5,3%, các nước phát triển như Anh là 5,3%, Mỹ là 3%, Úc là 5,6% và Canada là 7,3%(2). Ở Việt Nam đã từ lâu Đảng và Chính phủ coi đầu tư cho giáo dục là việc sáu hàng đầu. Việt Nam là một nước nghèo, kinh tế kém phát triển (thu nhập quốc dân trên đầu người năm 1998 mới ở mức 352 USD xong đã có sự cố gắng rất lớn đầu tư cho giáo dục, tổng chi ngân

---

(1) Trích báo cáo của GS.TS. Nguyễn Đình Hương, Hiệu trưởng Trường ĐHKTQD, trong cuốn ký yếu hồi thao CNH,HDH: Mục tiêu, Nội dung, và Phương thức
(2) Số liệu của GS.TS. Nguyễn Đình Hương.
sách Nhà nước cho giáo dục của Việt Nam năm 2000 là 12% và đang phân摊 giảm 15% trong những năm tới, tuy nhiên so với các nước trong khu vực và trên thế giới thì sự đầu tư ngân sách của chúng ta cho giáo dục và đào tạo vẫn còn thấp so với yêu cầu.

Mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm (2001 - 2010) mà Đại hội Đảng lần thứ IX đề ra là: "Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt đổi mới sông vặt chất, văn hóa, tình thân của nhân dân; tạo nền tảng để đến năm 2020 ta có bàn tròn thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được tăng cường; thế chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao" (3).

Tuy nhiên, chúng ta đang đứng trước thách thức to lớn, thiếu nguồn lực tri thức KHCN; giáo dục - đào tạo nước ta còn nhiều yếu kém, bất cập cả về quy mô, cơ cấu và nhất là chất lượng và hiệu quả.

Vi vậy, giáo dục - đào tạo những người lao động có trí tuệ cao, có tay nghề thành thạo, có phẩm chất tốt đẹp, được đào tạo, bồi dưỡng và phát huy bởi một nền khoa học, công nghệ hiện đại là một khâu quan trọng nhất trong chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong giai đoạn CNH, HDH đất nước. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 BCH Trung ương Đảng (khoa VIII) đã khẳng định "Giáo dục phải làm tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, đối với lao động có trí tuệ cao cho khoa học..."

I. NGUỒN NHÂN LỰC KHCN LÀ YÊU TỐ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU CÓ TÍNH QUYẾT ĐỊNH SỰ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Khái niệm nhân lực khoa học và công nghệ được hiểu như sau: nhân lực khoa học và công nghệ là tập hợp những nhóm người tham gia vào các hoạt động khoa học và công nghệ với các chức năng nghiên cứu sáng tạo, giảng dạy, quản lý, khai thác sử dụng và tác nghiệp, góp phần

(3) Trích văn kiện đại hội Đảng lần IX, tr 159.
quyết định tạo ra sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, của sự phát triển sản xuất và xã hội.

Nên kinh tế thực thi để ra nhu cầu lớn đội với giáo dục và đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trí tuệ cao, trong bối cảnh trên, việc đầu tư vào con người, việc phát triển giáo dục - đào tạo đang trở thành vấn đề sòng cờ của mọi quốc gia. 74 nhà bác học được giải thưởng Nobel tổ chức Hội nghị "Những de doa và hậu biên ở những người của thế kỷ XXI" ở Paris năm 1998 đã khuyên cáo: "Giáo dục cần được ưu tiên tuyệt đối trong mọi ngành sành để có thể góp phần nâng cao khả năng sáng tạo của con người".(4)

Trên thực tế chúng ta thấy những thành tựu lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang đẩy mạnh sự phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, làm chuyển biến mạnh mẽ có cấu kinh tế của các quốc gia và làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội loài người, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại với những bước tiến không lõ "một ngày bằng hai mươi năm".

Kinh nghiệm của các nước phát triển cho thấy, một nền kinh tế phát triển, thực hiện được công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HDH), có tốc độ tăng trưởng cao, chỉ có thể dựa trên cơ sở một nền khoa học công nghệ (KHCN) phát triển, trong đó, yếu tố quan trọng hàng đầu có tính quyết định là nguồn nhân lực KHCN. Đặc biệt đối với nước ta, Đảng và Nhà nước ta luôn coi "Nguồn lực con người là quý báu nhất, có vai trò quyết định sự phát triển KHCN, thực hiện CNH, HDH đất nước, khi nguồn lực tài chính và nguồn lực vật chất còn hạn hẹp".

Nhà bác học Lê Quý Đôn đã từng nói "Phí trí bát hùng", nghĩa là đạt nước thiếu vắng đối nghị trí thức thì không thể chán hùng được.

Nước Pháp, hai trăm tri thức hàng đầu đã làm cho đạt nước nói lên ở Châu Âu. Kinh tế Hàn Quốc cảt cạnh được là nhờ đưa vào hơn một trăm tri thức cao cấp. Năm 1990 nước Mỹ suy tôn một trăm nhà tri thức được coi là những người có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nước

(4) Trích báo cáo của GS.TS. Đăng Bá Lam, Viện Nghiên cứu Phát triển giáo dục, ký yếu hội thảo CNH, HDh: Mục tiêu, Nội dung và Phương thức.

366

Xu hướng toàn cầu hoá về phương diện kinh tế đối với cải lương nguồn nhân lực (có nghĩa là đối hỏi cao về chất lương giáo dục và đào tạo). Từ nay đến năm 2020, Việt Nam phải trở thành một nước công nghiệp, muốn vậy chúng ta phải đẩy nhanh quá trình CNH, HDH. Để thực hiện mục tiêu này Việt Nam phải đưa vào và bằng kinh kế và công nghệ, giáo dục và đào tạo. Trong đó KHNC là động lực cơ bản của CNH, HDH, động thời là mục tiêu định hướng của giáo dục và đào tạo. Trong thời đại ngày nay, CNH, HDH đạt nước chính là quá trình và dùng các thành tựu công nghệ để xây dựng một nền kinh tế có năng suất và hiệu quả cao dựa trên sự đổi mới công nghệ, nhằm chuyển hệ thống kinh tế - xã hội của đất nước từ trạng thái năng suất thấp, sử dụng lao động thủ công là chính chuyển sang một hệ thống có năng suất cao. Điều đó có nghĩa là CNH, HDH là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh các ngành có hàm lượng KHNC cao. Muốn vậy phải có đối với các nhà khoa học, lực lượng lao động có trí tuệ cao. Trong cuộc cạnh tranh giữa các nước có nhiều mẫu lúa văng rừng việc làm cho mọi người dân. Như vậy, nguyên nhân sâu xa của sự tụt hậu kinh tế đối với mỗi quốc gia là do tụt hậu về KHNC với một khi nền KHNC bị tụt hậu thì đất nước sẽ không thể tiến hành CNH, HDH. Một đất nước mà nền kinh tế tăng trưởng chỉ dựa trên yếu tố tài nguyên thiên nhiên và lợi thế về nguồn nhân công rẻ mà không xây dựng được một tiêu lệ mới sinh mạnh về KHNC thì đất nước sẽ không những bị phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, mà còn dẫn đến những nguy hiểm cho nền công lập và tử chủng của mỗi quốc gia. Khi nghiên cứu sự phát triển của các quốc gia Marshall và Tuckey (1992) đã đi đến kết luận: ngày nay, tương lai thuộc về những xã hội nào quản lý được việc giáo dục và đào tạo... Các quốc gia khoa học có thu nhập cao và có đẩy đủ công việc cho mọi người dân thì phải phát triển chính sách giáo dục và đào tạo để mọi người có kiến thức, kỹ năng kinh học công nghệ, tức năng cao dân trí ở mức độ cao. Kết quả nghiên cứu của a World Bank về

---

(5) Trình trong cuốn phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ, tr 4.
"Sự thân kỹ" của các nước Đông Á cho thấy, phần lớn tăng trưởng của các nước này là do giáo dục và đào tạo; khoảng 60% của tăng trưởng kinh tế là nhờ vào sự tích lũy vốn vật chất và con người. Bởi vì giáo dục và đào tạo có khả năng điều chỉnh các công nghệ mới, nghĩa là điều chỉnh sự phát triển KHCN và khả năng thực hiện việc nâng cao năng suất. Doi với các nước kém phát triển, cuộc cách mạng KHCN là sự thách thức lớn, vì đây là cuộc chay dua không cần sức. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, những nước "di sau" vẫn có điều kiện, vận hội để tiến hành CNH, HDH nhanh nếu biết sử dụng những cơ hội tốt và có bước đi thích hợp, có bản lĩnh vững vàng, có năng lực nội sinh mạnh mẽ về KHCN, có những chính sách đúng đắn thì có nhiều cơ hội "di tạt", "đón đầu" đạt được những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội kỳ diệu chỉ trong vòng vài chục năm. Người lai về những nước đó không có chiến lược, sách lược đúng đắn, bỏ qua những thời cơ, không xây dựng được năng lực nội sinh về KHCN sẽ rơi vào thế chedm phát triển, dân đen bị lệ thuộc vào nước ngoài từ KHCN, đến kinh tế, chính trị.

Nước ta là nước "di sau" về phát triển kinh tế, tiến hành CNH, HDH trong điều kiện đặc biệt, nên kinh tế nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp dầu như chưa có gì, chỉ trang thiết bị điện ra triển miền, môi trường sinh thái bị xung đột, cấp nghiêm trọng, dân số tăng nhanh, trong khi đó chúng ta bước phải tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững (chi tiêu của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 là nhịp độ tăng GDP bình quân 7,5% năm, tổng GDP năm 2005 gấp hai lần so với năm 1995, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10% vào năm 2005(6)). Muốn vậy chúng ta phải có đồi ngũ cán bộ KHCN có trình độ cao để nghiên cứu tiếp thu cái mới, công nghệ mới, phương pháp mới và dùng vào trong sản xuất, để nâng cao năng suất lao động. Bởi xét cho đến cùng thì năng suất lao động là cái quyết định ai thắng ai giữa CNXH và CNTB.

II. THỰC TRẠNG ĐỐI NGỦ CÁN BỘ KHCN Ở VIỆT NAM VÀ Ô DHQGHN

Tháng 7/1995 Bộ KHCN&MT phối hợp với Tổng cục thống kê đã tiến hành phỏng vấn 675 nhà khoa học ở 233 đơn vị khoa học công nghệ

---

(6) Trích văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX tr.29
khác nhau về nhận định, đánh giá của họ về đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ hiện đang làm việc trong các cơ quan của mình bao gồm 225 cán bộ lãnh đạo đơn vị, chủ yếu là cấp trưởng, 233 cán bộ có học vị cao nhất trong đơn vị, 217 cán bộ nghiên cứu ở độ tuổi trung niên. Sau đây là tổng hợp ý kiến đánh giá từ các nguồn phòng vân trên: lực lượng cán bộ khoa học công nghệ ở nước ta nhìn chung có phẩm chất đạo đức, trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, có lòng sống giản dị, say mê và gắn bó với sự nghiệp khoa học và công nghệ của đất nước ... tuy nhiên chúng ta cũng có thể nền lên một số nét về thực trạng đội ngũ cán bộ khoa học:

1. Sự thiếu hụt trầm trọng những cán bộ khoa học công nghệ có trình độ cao, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đang bị lão hoá và xói mòn do sự hấp dẫn của khu vực sản xuất và các liên doanh nước ngoài

Năm học 1996 -1997, cả nước có 100 trường đại học và cao đẳng (số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT) gồm:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Số lượng</th>
<th>Phần trăm</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>317 Giáo sư (1,41%)</td>
<td>3070 Phó tiến sĩ (13,64%)</td>
</tr>
<tr>
<td>1270 Phó giáo sư (5,6%)</td>
<td>2242 Thạc sĩ (9,94%)</td>
</tr>
<tr>
<td>275 Tiến sĩ (1,22%)</td>
<td>Đại học, kỹ sư, cử nhân (68,19%)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Độ tuổi trung bình của giáo sư là 58,5, số người đã công tác trên 30 năm chiếm 31,6%, số cán bộ giảng dạy trẻ (thắm niên < 5 năm) chỉ có khoảng 13,55%.

Một thực tế là đội ngũ cán bộ KHCN đang bị "lão hoá". Đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ trẻ dưới 35 tuổi có học hàm, học vị chỉ chiếm dưới 3% tổng số cán bộ KHCN. Tuổi bình quân của cán bộ lãnh đạo là 52,5 tuổi, cấp trưởng là 55, cấp phó là 50,9. Số cán bộ lãnh đạo có độ tuổi từ 45 trở xuống chỉ chiếm 17,1%. Tuổi trung bình của các cán bộ khoa học công nghệ đầu đàn, các GS ở các trường đại học là 58,5.

Để có bước tranhｘtong quyết về đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ, chúng tôi xin đưa ra số liệu sau đây của Phạm Thị Thanh Hà(7) như sau: Tỉnh bình quân trong 1000 cán bộ khoa học công nghệ thì chỉ có 05 GS,

1.7 PGS, 0.8 TS và 8.5 PTS. Trong khi đó tỷ lệ này ở các nước phát triển là 25 - 30% số cán bộ có học hàm, học vị cao.

Đối với cán bộ khoa học công nghệ của chúng ta đã tăng lên về số lượng và chất lượng. Tính đến đầu năm 2000 cả nước có khoảng trên 80 văn kiện có trình độ đại học trở lên, trong đó có khoảng 3850 GS, PGS có khoảng 1900 người đang làm việc, chủ yếu ở các trường đại học và Viện nghiên cứu, số còn lại đã nghỉ hưu. Khoảng 9500 TS và 600 TSKH. ở Việt Nam tính ra mỗi bộ môn môi có 1GS hoặc PGS (so với nhiều nước trên thế giới thì như vậy là còn quá ít)\(^9\).

Tuy nhiên số cán bộ KH&CN so với số dân thì ở Việt Nam là thấp, hiện nay có khoảng 4 cán bộ KH&CN trên 10.000 dân (chỉ số này ở Singapore là 40; Hàn Quốc 40; Nhật Bản 81. đông thọ) đối với này chủ yếu được đào tạo và hoạt động trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp, phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước trong giai đoạn đặc thù đó.

Trong năm 2000 chúng ta đã giải phóng khoảng 1.930 tý đầu tư cho KH&CN (kể cả việc trả lương cho cán bộ KH&CN), so với thế giới, còn số này vẫn còn khen tốn, nhưng so với khá nhiều của Nhà nước thì đây là cố gắng và quyết tâm lớn của Chính phủ trong giai đoạn đầu của quá trình CNH-HDH đất nước\(^9\).

2. Về chất lượng đào tạo và năng lực hoạt động của đối ngũ cán bộ KH&CN

Qua tổng hợp 1689 ý kiến phỏng vấn về nguyên nhân của tình trạng có tới hơn 1/4 đối ngũ cán bộ khoa học (27,71%) ít phát huy được tác dụng của mình, trong đó 40,56% số ý kiến cho rằng là do năng lực yếu và chất lượng đào tạo chưa tốt. Tỷ lệ còn lại do 4 nguyên nhân sau: do thu nhập: 26,06; do sử dụng cán bộ chưa tốt 19,48%, do trái nghề: 11,31% và do nguyên nhân khác: 7,4%.

Tóm lại nhận xét về đối ngũ cán bộ KH&CN của nước ta qua bốn tổng kết hoạt động của Bộ KH&CN&MT như sau: "Đối ngũ không được

---


\(^9\) TS. Nguyễn Thanh Thịnh, "Đối với cơ chế chính sách, đào tạo lực cho khoa học và công nghệ trong sự nghiệp CNH-HDH ở Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ 21" ký hiệu hội thảo CNH, HDH đất nước: Mục tiêu, Nơi dung, Phương thức, tr28
trê hoa, cân bổ giã đến tuổi nghỉ hưu ngày một tăng, kiến thức không được cập nhật, thẩm chí trong nhiều trường hợp còn bị lạc hậu so với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, nhân tài phân tán, một phần ra nước ngoài, một phần làm việc tại các công ty hướng lương cao hơn, có cầu đối ngũ cán bộ KHCB chưa được phân bổ hợp lý theo lĩnh vực chuyên môn, nhất là các ngành ưu tiên". Nghị quyết Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 3 khóa XIII đánh giá đối ngũ cán bộ KHCB như sau; "Cán bộ khoa học có tầm huyệt, có năng lực sáng tạo, tiếp thu nhanh khoa học mới, nhưng chất lượng chưa cao, năng lực thực hành còn yếu, thiếu nhiều chuyên gia giỏi, một số cán bộ chưa say mê nghiên cứu khoa học, thiếu hoá bảo tồn, chưa dem hết tài trí thực vụ, đạt được, ít gian với sản xuất và cơ sở, thiếu tinh thần hợp tác".

Nhu chúng ta đã biết, ĐHQGHN có tiệm năng to lớn về nguồn lực KHCB và được đầu tư đồng bộ về trang thiết bị (đặc biệt là thiết bị bằng A). Tổng số cán bộ giảng dạy và nghiên cứu là 1336 trong đó: Nhà giáo Nhân dân 11, Nhà giáo ưu tú 67, Giáo sư 48, Phó giáo sư 155, Tiến sĩ khoa học 47, Tiến sĩ 413, Thạc sĩ 318. Trong đó có 218 cán bộ dưới 30 tuổi, 687 từ 30 - 50 tuổi, 354 người từ 51 - 60 tuổi, trên tuổi người hưu là 83 người (10).

ĐHQGHN là một trung tâm đại học mạnh, có một đối ngũ đông đảo cán bộ khoa học có năng lực và giàu kinh nghiệm, tầm huyệt với công việc, có nhiều nhà khoa học đầu ngành có danh tiếng và uy tín cao trong nước cũng như quốc tế. Được giao chủ trì nhiều chương trình KHCB và đề tài đặc cấp Nhà nước. Tổ chức nhiều hội thảo quốc gia và quốc tế. Được Đảng và Chính phủ quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để xây dựng một mô hình đại học mới: đa ngành, đa lĩnh vực tiến tới đạt trình độ khu vực và ngang tầm quốc tế ... chính vì vậy kinh phí dành cho NCKH hàng năm được tăng lên không ngừng:

(10) Báo cáo của Ban tổ chức Cán bộ tỉnh đến 30/6/2001
<table>
<thead>
<tr>
<th>Năm</th>
<th>Kinh phí (triệu đồng)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1995</td>
<td>1.155</td>
</tr>
<tr>
<td>1996</td>
<td>4.128</td>
</tr>
<tr>
<td>1997</td>
<td>5.517</td>
</tr>
<tr>
<td>1998</td>
<td>8.730</td>
</tr>
<tr>
<td>1999</td>
<td>10.400</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>20.080</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Theo báo cáo của Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiền (Hội nghị Giáo dục đại học lần thứ 3 từ 1- 3/10 tại HN) thì 50% giáo viên đại học chưa có công trình NCKH. Nếu so với tỷ lệ trên thì ở ĐHQGHN tình hình có khá quan trọng nhiều, kinh phí NCKH bình quân cho mỗi người là 12 triệu, khoảng 70% cán bộ giảng dạy có công trình NCKH từ cấp trưởng trò lên. Trong năm học 2000 -2001, cán bộ ĐHQGHN đã chịu tri nhiều chương trình, để tài cấp Nhà nước, hàng trăm để tài NCCB, đã thực hiện 683 để tài nghiên cứu (bảng 1)

**Bảng 1. Các chương trình, để tài nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN năm học 2001 - 2002**

<table>
<thead>
<tr>
<th>TT</th>
<th>Loại nhiệm vụ</th>
<th>Giai đoạn</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2000</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Cấp Nhà nước</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Chương trình KHCN cấp Nhà nước</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Để tài đọc lập</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Dự án sản xuất thủ - thủ nghiệm</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Nhiệm vụ quản lý nhà nước về Môi trường</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Để tài NCCB trong KHTN</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Để tài NCCB trong KHXHNV</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Cấp ĐHQGHN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Để tài trọng điểm</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Để tài đặc biệt</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Để tài NCKH</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Dự án SXT-TN</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Cấp đơn vị</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Để tài cấp đơn vị</td>
<td>75</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Bên cạnh việc tăng kinh phí cho các đề tài NCKH, DHQGHN cũng rà soát chủ trọng tăng cường trang thiết bị nghiên cứu. Trong 2 năm 2000 - 2001, kinh phí Bộ KH-CN&MT cấp cho DHQGHN là 6.7 tỷ được phân bố cho các trung tâm nghiên cứu như sau (bảng 2)

**Bảng 2. Kinh phí tăng cường trang thiết bị cho DHQGHN năm học 2000 - 2001 (tr.đóng)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>TT</th>
<th>Đơn vị</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Trung tâm CNSH và bảo tàng giống VSV</td>
<td>4300</td>
<td>2300</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Trung tâm nghiên cứu động lực biển</td>
<td>1000</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Trung tâm Hoá dâu</td>
<td>500</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Trung tâm CNMT&amp; PTBV</td>
<td>0</td>
<td>700</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Trung tâm NCTN&amp;MT</td>
<td>0</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Cộng</td>
<td>5.800</td>
<td>4.200</td>
</tr>
</tbody>
</table>


- DHQGHN chủ động tìm nguồn kinh phí NCKH ngoài ngân sách như trạnh thủ các dự án, đề tài hợp tác quốc tế....

- Cư các giáo viên trẻ đi thực tập, học tập ngần han, đại han ở nước ngoài để năng cạo chuyên môn.

III. MỘT VÀI ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỐI NGỮ CÁN BỘ KHCN Ở DHQGHN

1. Phát huy sức mạnh đội ngũ CBGD trong DHQGHN, đặc biệt là nghiên cứu cơ bản, đây là nguồn nhân lực vớ giá góp phần không nhỏ vào việc đào tạo nguồn nhân lực KH-CN cho đất nước.
2. Hệ thống cán bộ nghiên cứu không có, mà chủ yếu là kiểm nhiệm (điều này gây cảm trớn không nhỏ trong việc thực đẩy NCKH). Chinh vi này trong những năm tới cần có cán bộ nghiên cứu trong các viện hoặc các trung tâm, mở ra một hướng mới cho ĐHQGHN.

3. Hậu hết các phòng thí nghiệm của các trung tâm nghiên cứu là lạc hậu, vì vậy các phòng thí nghiệm cần phải được trang bị đồng bộ hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đào tạo.

4. Tạo mọi điều kiện cho cán bộ tre được làm NCKH. Trong bài "Vi một nền giáo dục tiên tiến" Báo giáo dục thời đại ngày 13/10/2001. GS.VS. Nguyễn Văn Hiếu (CNK Công nghệ - ĐHQGHN) nhận xét: Đặc điểm của đời người giảng viên đại học hiện nay là lên lởm giảng quá nhiều giờ trong một tuần, không còn thời gian để nghiên cứu khoa học, dần dần trở nên quen với công việc dạy lớp đi lớp lại nhưng bài giảng hàng chục năm không có tiền bối ngài may, ngai đọc sách, ngai nghiên cứu khoa học....


6. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí NCKH, kết hợp với việc đào tạo sau đại học.

7. Đề tạo tiền đề cho việc đào tạo chất lượng cao trong ĐHQGHN, cần phải đổi mới công tác tuyển sinh.

8. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tăng nguồn kinh phí NCKH ngoài ngân sách (bằng các đề tài, dự án hợp tác quốc tế...)


KẾT LUẬN

Phát triển đất nước một cách bền vững, đưa đất nước bước vào thì kỳ CNH và HDH đất nước, trước hết phải đưa vào và bằng KH-CN, bằng nguồn nhân lực có trình độ tri thức cao. Sự ra đời của các ĐHQG và đại học vùng đã phản náo nhằm đáp ứng nhu cầu tren,. ĐHQGHN đã và đang phấn đấu để trở thành một trung tâm khoa học hàng đầu quốc gia và một đầu mối quan trọng để hỗ trợ và giao lưu quốc tế, nhất là về khoa học cơ bản và các công nghệ cao. ĐHQGHN đang thực hiện chương trình hành động "Nâng cao chất lượng đào tạo" và đã triển khai rộng rải xuống các trường thành viên và các khoa trực thuộc. Sau Hội nghị Giáo dục đại học lần thứ 3 tổ chức từ 1 - 3/10 tại Hà Nội, ĐHQGHN có chủ trương đổi mới tuyển sinh đại học (bắt đầu từ năm học 2002 -2003), đổi khó thì có 1 môn thi trắc nghiệm, học sinh phải đạt 5 học kỳ xếp loại và hoá khá mới được thi vào ĐHQGHN. Hoạt động NCKH trong ĐHQGHN đã và đang khẳng định vị thế của mình là một đầu mối khoa học, có thể mạnh về nghiên cứu cơ bản, đa ngành, đa lĩnh vực... Cùng với các trường đại học trên toàn quốc, ĐHQGHN đang phấn đấu để trở thành một trung tâm đại học lớn của cả nước, xứng đáng với sự quan tâm và sự đầu tư của Đảng và Nhà nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (NXB chính trị quốc gia, 2001).


4. Phát triển nguồn nhân lực KH-CN (Trần Xuân Định) sách đúng cho đào tạo thực sự khoa học chuyên ngành "Chính sách Khoa học và Công nghệ" 1997.