|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **Đại số và Lí thuyết số** Mã ngành: **8460104**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

**1. Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên,**  **ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;**  **Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ,**  **nước,**  **năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | Lê Công Trình  22/12/1980 | 211651023, Việt Nam | PGS, 2019 | TS,  Đức,  2010 | Toán học | 01/09/2022 |  | 3704000527 | 20 | 01 | 00 |  |
| 2 | Lê Quang Thuận  05/09/1980 | 211633487, Việt Nam |  | TS, Hà Lan, 2013 | Toán học | 01/09/2002 |  | 3704000526 | 20 | 01 | 01 |  |
| 3 | Đinh Công Hướng,  09/09/1974 | 052074013826,  Việt Nam | PGS, 2016 | TS, Việt Nam, 2006 | Toán học | 01/10/1997 |  | 3701003299 | 26 | 05 | 01 |  |
| 4 | Hoàng Văn Đức,  01/01/1987 | 230684059,  Việt Nam |  | TS, Pháp, 2020 | Toán học | 05/05/2010 |  | 5210005351 | 12 |  |  |  |
| 5 | Nguyễn Ngọc Quốc Thương,  21/01/1984 | 054084008382  Việt Nam |  | Tiến sĩ, Ý, 2015 | Toán học | 10/2006 |  | 5208003451 | 16 | 04 |  |  |
| 6 | Ngô Lâm Xuân Châu  08/01/1981 | 052081005917, Việt Nam |  | TS, Áo, 2011 | Toán học | 02/01/2006, dài hạn |  | 5212007470 | 17 | 01 |  |  |
| 7 | Đinh Thanh Đức,  28/02/1960 | 211665701, Việt Nam | PGS, 2008 | TS, VN, 2000 | Toán học | 1986 |  | 4100706477 | 37 | 2 |  |  |
| 8 | Trần Ngọc Nguyên  10/03/1991 | 215195913, Việt Nam |  | TS, Pháp, 2018 | Sư phạm Toán học | 01/11/2013 |  | 5213009215 | 9 | 00 | 01 |  |
| 9 | Huỳnh Văn Ngãi  25/06/1971 | 211221613  Việt Nam | PGS 2013 | TSKH, Pháp 2007 | Toán học | 09/1993 |  | 3796032028 | 30 | 05 (4 Nafosted+ 1 Bộ) |  |  |
| 10 | Lê Thanh Hiếu  16/7/1982 | 211802114, Việt Nam |  | TS, Vq. Bỉ  2014 | Toán học | 01/09/2004 |  | 3707000904 | 18 | 01 | 01 |  |
| 11 | Thái Thuần Quang  01/01/1966 | 215047628  Viêt Nam | PGS,  2004 | TS, VN,  1999 | Toán học | 01/09/1988 |  | 3796032033 | 34 | 3 | 2 |  |
| 12 | Lê Văn An, 13/09/1988 | 225307837, Việt Nam |  | TS, Pháp, 2019 | Toán học | 9/2010 |  | 5210009663 | 12 |  | 01 |  |
| 13 | Nguyễn Đặng Thiên Thư, 01/10/1988 | 212557383, Việt Nam |  | TS, Ý, 2019 | Toán học | 9/2010 |  | 5210009664 | 12 |  |  |  |
| 14 | Nguyễn Hữu Trọn  23/4/1983 | 211739115  Việt Nam |  | TS, Pháp,  2012 | Toán ứng dụng | 9/2005 |  | 3707000856 | 17 | 1 | 2 |  |
| 15 | Nguyễn Văn Thành  18/10/1990 | 215086611  Việt Nam |  | TS, Pháp, 2017 | Toán học | 02/10/2012 |  | 5212010244 | 10 |  | 01 |  |
| 16 | Phạm Thùy Hương  29/8/1984 | 054184000243  Việt Nam |  | TS, Đức, 2016 | Toán học | 11/2006 |  | 5208003450 | 16 |  | 1 |  |
| 17 | Nguyễn Bin  27/2/1984 | 211852613  Việt Nam |  | TS, Bồ Đào Nha, 2019 | Toán học | 11/2007 |  | 5208003444 | 15 |  |  |  |
| 18 | Nguyễn Bảo Trân 31/05/1986 | 212681926,  Việt Nam |  | TS, Chile và Pháp, 2017 | Toán học | 09/2012 |  | 5212005358 | 10 | 0 | 0 |  |
| 19 | Huỳnh Minh Hiền  10/03/1982 | 215555191, Việt Nam |  | TS, Đức, 2014 | Toán học | 15/9/2004 |  | 3707000903 | 18 |  | 02 |  |
| 20 | Lâm Thị Thanh Tâm,  14/07/1980 | 215505900, Việt Nam |  | TS, Hà Lan, 2015 | Toán học | 01/09/2022 |  | 3704000525 | 20 |  | 01 |  |
| 21 | Lê Thanh Bính  26/03/1987 | 052087018796, Việt Nam |  | TS, Pháp,  2016 | Toán học | 09/05/2011 |  | 5210005348 | 11 | 1 | 1 |  |
| 22 | Thái Trung Hiếu 15/11/1991 | 215167403, Việt Nam |  | TS, Mỹ, 2020 | Toán học | 01/09/2013 |  | 5213009214 | 9 | 0 | 0 |  |
| 23 | Nguyễn Văn Vũ 09/09/1989 | 215052097, Việt Nam |  | TS, Pháp 2016 | Toán học |  |  | 5212006540 | 10 | 01 | 01 |  |
| 24 | Mai Thành Tấn  09/11/1980 | 211719706, Việt Nam |  | TS, Đức, 2012 | Toán học | 01/09/2022 |  | 3704000524 | 20 | 01 | 02 |  |
| 25 | Trần Đình Lương  04/10/1965 | 211059248;  Việt Nam |  | TS, Mỹ,  2009 | Toán học | 09/1985 |  | 3796032112 | 37 năm | 0 | 4 |  |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo Đại số và Lí thuyết số của cơ sở đào tạo**

| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy**  **(học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ** | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Lê Thanh Hiếu | Đại số tuyến tính nâng cao | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Trần Đình Lương |
| 2 | Ngô Lâm Xuân Châu | Đại số hiện đại | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Phạm Thùy Hương |
| 3 | Lương Đăng Kỳ | Lý thuyết hàm biến thực | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Mai Thành Tấn |
| 4 | Lâm Thị Thanh Tâm | Lý thuyết xác suất | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Lê Quang Thuận |
| 5 | Lê Công Trình | Nhập môn hình học đại số | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Phạm Thùy Hương |
| 6 | Thái Thuần Quang | Giải tích hàm ứng dụng | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Huỳnh Minh Hiền |
| 7 | Thái Thuần Quang | Giải tích phức và ứng dụng | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Nguyễn Văn Đại |
| 8 | Huỳnh Văn Ngãi | Lý thuyết tối ưu | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Nguyễn Văn Vũ |
| 9 | Trần Đình Lương | Lý thuyết nhóm | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Lê Thanh Hiếu |  |  |  |
| 10 | Lê Công Trình | Lý thuyết số đại số | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| Trần Đình Lương |  |  |  |
| 11 | Thái Trung Hiếu | Lý thuyết trường và Galois | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| Trần Đình Lương |  |  |  |
| 12 | Lê Thanh Hiếu | Lý thuyết vành và môđun | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| Phạm Thùy Hương |
| 13 | Ngô Lâm Xuân Châu | Cơ sở Groebner | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Phạm Thùy Hương |
| 14 | Trần Đình Lương | Đại số đồng điều | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Lê Minh Hà |
| 15 | Thái Trung Hiếu | Tôpô đại số | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Nguyễn Sum |
| 16 | Thái Trung Hiếu | Lý thuyết phạm trù | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Phùng Hồ Hải |
| 17 | Lê Thanh Hiếu | Tính toán ma trận | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Lê Công Trình |
| 18 | Trần Đình Lương | Lý thuyết biểu diễn nhóm | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Nguyễn Sum |
| 19 | Lê Công Trình | Hình học đại số thực | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Lê Thanh Hiếu |
| 20 | Lê Công Trình | Lý thuyết Morse | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Nguyễn Hồng Đức |
| 21 | Phạm Thùy Hương | Lý thuyết kì dị | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Lê Công Trình |
| 22 | GV Khoa Toán và Thống kê | Thực tập 1 | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| 23 | GV Khoa Toán và Thống kê | Thực tập 2 | Học kỳ 2, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| 24 | GV Khoa Toán và Thống kê | Đề án tốt nghiệp | Học kỳ 2, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | Lê Công Trình, 12/12/1980, Trưởng khoa | PGS (2019), TS (2010) | Toán học / Đại số và Lý thuyết số |  |
| 2 | Lê Quang Thuận, 05/09/1980, Phó Trưởng khoa | TS (2013) | Toán học / Toán ứng dụng |  |
| 3 | Lê Thanh Hiếu, 16/07/1982, Phó Trưởng khoa | TS (2014) | Toán học/ Đại số và Lý thuyết số |  |

**2. Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| 1 |  | NAFOSTED | Hệ bất đẳng thức và đường cong: Những tính chất tô pô, giải tích và ứng dụng trong tối ưu | PGS.TSKH. Huỳnh Văn Ngãi |  | 2016 | Đạt | TS. Lê Công Trình  TS. Nguyễn Hữu Trọn  TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương |  |
| 2 |  | Bộ | Biểu diễn đa thức không âm và ứng dụng trong tối ưu đa thức | TS. Lê Công Trình |  | 2018 | Xuất sắc |  |  |
| 3 |  | Cơ sở | Dáng điệu thời gian lớn của nghiệm phương trình Hamilton-Jacobi trong trường hợp không tuần hoàn | TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương |  | 2019 | Xuất sắc |  |  |
| 4 | B2018-DQN-05 | Bộ | Một số bài toán điều khiển tối ưu cho các hệ điều khiển phi tuyến kết hợp với phương trình tổng quát có tham số | TS. Lê Quang Thuận |  | 2021 | Đạt | TS. Nguyễn Hữu Trọn,  TS. Nguyễn Văn Vũ  TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương  TS. Lâm Thị Thanh Tâm  ThS. Dương Thanh Vỹ  TS. Lê Thanh Bính |  |
| 5 |  | NAFOSTED | Hệ biến phận: Tính ổn định và dáng điệu tiệm cận của nghiệm với ứng dụng trong Điều khiển tối ưu và tối ưu đa thức | PGS.TSKH. Huỳnh Văn Ngãi |  | 2019 | Đạt | TS. Nguyễn Hữu Trọn  TS. Lê Công Trình |  |
| 6 | 101.01-2020.12 | NAFOSTED | Một số vấn đề chọn lọc của Giải tích biến phân với ứng dụng trong lý thuyết xấp xỉ, phương trình Hamilton-Jacobi, bài toán mô men và lý thuyết độ lệch lớn | PGS.TSKH. Huỳnh Văn Ngãi |  | 2022 | Đang thực hiện | PGS.TS. Lê Công Trình  TS. Nguyễn Hữu Trọn  TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương |  |
| 7 | T2018.553.02 | Cơ sở | Biểu diễn hạng thấp cho đa thức tổng bình phương Hermit và ứng dụng | TS. Lê Thanh Hiếu | 1590/QĐ-ĐHQN | 2019 | Tốt |  |  |
| 8 | 101.04-2017.312 | NAFOSTED | Một số vấn đề trong đại số vi phân và hình học đại số có sử dụng các hệ đại số máy tính | TS. Ngô Lâm Xuân Châu |  | 2020 | Gia hạn | TS. Lê Thanh Hiếu  TS. Phạm Thùy Hương |  |
| 9 | T2017.540.43 | Cơ sở | Một số mô hình phân tích nhân tố chung cho các dữ liệu đa chiều dạng multiset | TS. Lâm Thị Thanh Tâm | 1225/QĐ-ĐHQN | 2018 | Xuất sắc | TS. Lâm Thị Thanh Tâm  ThS. Nguyễn Thị Phương Lan |  |
| 10 | B2020-DQN-01 | Cấp Bộ | Bài toán thiết kế quan sát hàm trạng thái cho một số lớp hệ điều khiển | PGS.TS. Đinh Công Hướng | 2965/QĐ BGD ĐT, Ngày 21/09/2021 | 13/10/2021 | Xuất sắc | PGS.TS. Phan Thanh Nam,  TS. Huỳnh Minh Hiền,  Ths. Đào Thị Hải Yến |  |
| 11 | 101.02-2017.310 | NAFOSTED | Một số vấn đề chọn lọc về bất đẳng thứ, lý thuyết hệ động lực và ứng dụng | PGS.TS. Đinh Thanh Đức | 259/QĐ-HĐQL-NAFOSTED | 02/03/2021 | Đạt | TS. Lê Quang Thuận  PGS.TS. Đinh Công Hướng  ThS. Nguyễn Dữ Vi Nhân |  |
| 12 | 101.01-2018.309 | NAFOSTED | Phương trình suy rộng: Tính chính quy, lược đồ lặp kiểu Newton với ứng dụng trong Giải tích biến phân, Tối ưu và Tối ưu vận tải | TS. Nguyễn Hữu Trọn |  | 2021 | Đạt | TS. Nguyễn Văn Thành  TS. Nguyễn Văn Vũ |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
| 1 | Huynh Van Ngai, Nguyen Huu Tron, Nguyen Van Vu, Michel Thera (2019), Directional Metric Pseudo Subregularity of Set-valued Mappings: a General Model, Set-Valued and Variational Analysis. |  |
| 2 | Phan Thanh Nam, LT Hiep (2019), State bounding for positive coupled differential - difference equations with bounded disturbances, IET Control Theory and Application. |  |
| 3 | PN Pathirana, MS Karunarathne, GL Williams, Phan Thanh Nam, H Durrant-Whyte (2018), Robust and Accurate Capture of Human Joint Pose Using an Inertial Sensor, IEEE Journal of translational engineering in health and medicine. |  |
| 4 | Hieu Trinh, Dinh Cong Huong, Saeid Nahavandi, Observers design for positive fractional-order interconnected time-delay Systems (2019), Transactions of the Institute of Measurement and Control, 41(2), 378-391 |  |
| 5 | Nguyễn Đặng Thiên Thư, Fick Law and Sticky Brownian Motions, Journal of Statistical Physics, 2018 |  |
| 6 | Nguyễn Đặng Thiên Thư (2019), Particle Model for the Reservoirs in the Simple Symmetric Exclusion Process, Journal of Statistical Physics |  |
| 7 | Huỳnh Minh Hiền (2019), Expansiveness for the geodesic flow and horocycle flows on compact Riemann surfaces of constant negative curvature, Journal of Mathematical Analysis and Applications |  |
| 8 | Paul Armand, Tran Ngoc Nguyen (2019), An Augmented Lagrangian Method for Equality Constrained Optimization with Rapid Infeasibility Detection Capabilities, Journal of Optimization Theory and Applications |  |
| 9 | S. Adly, A. Hantoute, Nguyen Bao Tran (2019), Lyapunov stability of differential inclusions with Lipschitz Cusco perturbations of maximal monotone operators, Set-Valued and Variational Analysis |  |
| 10 | S. Adly, A. Hantoute, Nguyen Bao Tran (2019), Weak Lyapunov functions and differential inclusions involving prox-regular sets, Journal of Nonlinear and Covnex Analysis |  |
| 11 | Lê Công Trình, Lương Việt Chương (2020), On Tangent Cones of Analytic Sets and Ł ojasiewicz Exponents, Bulletin of the Iranian Mathematical Society |  |
| 12 | Huỳnh Minh Hiền (2020),, A solution to Flinn’s conjecture on weakly expansive flows, Ergodic Theory and Dynamical Systems |  |
| 13 | Huỳnh Minh Hiền (2020),, Fundamental domains in PSL(2,R) for Fuchsian groups, Differential Geometry and its Applications |  |
| 14 | Bui Le Trong Thanh, Nguyen Ngoc Quoc Thuong (2020),, Passing to the limit on small parameters for generalized viscous Cahn-Hilliard type equations with nonlinear source, Electronic Journal of Differential Equations |  |
| 15 | Dinh Thanh Duc,Nguyen Ngoc Hue (2020), Jensen-type inequalities and their applications, J. Math. Inequal. |  |
| 16 | Lê Văn An (2020),, Carleson measures and Toeplitz operators on small Bergman  spaces on the ball, Czechoslovak Mathematical Journal |  |
| 17 | Hieu Thai (2020), The wedge family of the cohomology of the C-motivic Steenrod algebra, Homology, Homotopy and Applications |  |
| 18 | Thuy Huong Pham (2020), Pedro Macias Marques, A note on ﬁnite determinacy of matrices, Pure and Applied Mathematics Quarterly |  |
| 19 | Gert-Martin Greuel, Thuy Huong Pham (2020), Algorithms for group actions in arbitrary characteristic and a problem in singularity theory, Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing |  |
| 20 | Ngô Lâm Xuân Châu, Hà Trọng Thi (2020), Möbius transformations on algebraic ODEs of order one and algebraic general solutions of the autonomous equivalence classes, Journal of Computational and Applied  Mathematics |  |
| 21 | PN Pathirana, MS Karunarathne, GL Williams, Phan Thanh Nam, H Durrant-Whyte (2020), Robust and Accurate Capture of Human Joint Pose Using an Inertial Sensor, IEEE Journal of translational engineering in health and medicine |  |
| 22 | Phan Thanh Nam, LT Hiep (2020), State bounding for positive coupled differential - difference equations with bounded disturbances, IET Control Theory and Application |  |
| 23 | Nguyen Huu Sau, Dinh Cong Huong, Mai Viet Thuan (2020), New results on reachable sets bounding for delayed positive singular systems with bounded disturbances |  |
| 24 | Nguyen Tong Xuan and Roberto Fernandez (2020), Convergence of Cluster and Virial expansions for Repulsive Classical Gases, Journal of Statistical Physics |  |
| 25 | Dinh Thanh Duc, Nguyen Du Vi Nhan, Nguyen Ngoc Hue, Vu Kim Tuan (2020), Convexity according to a pair of quasi-arithmetic means and inequalities, J. Math. Anal. Appl., |  |
| 26 | Thai Thuan Quang, Lien Vuong Lam (2020), Meromorphic Extensions of (·, W)-Meromorphic Functions, Complex Analysis and Operator Theory |  |
| 27 | Nam, Phan Thanh, Thuan, Le Quang; Nguyen, Tran Ngoc; Trinh, Hieu (2021) Comparison principle for positive time-delay systems: an extension and its application. J. Franklin Inst. 358 (2021), no. 13 |  |
| 28 | Armand, Paul; Tran, Ngoc Nguyen (2021), Local convergence analysis of a primal-dual method for bound-constrained optimization without SOSC. J. Optim. Theory Appl. |  |
| 29 | Tinh, C. T.; Nam, P. T.; Nguyen, T. N.; Trinh, H. (2021) Exponential estimate with a time-varying factor for positive discrete-time systems with time-delays. Appl. Math. Lett |  |
| 30 | Dinh, Trung Hoa; Ho, Minh Toan; Le, Cong Trinh (2021) Positivstellensätze for polynomial matrices. Positivity 25. |  |
|  |  |  |

**3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

| **STT** | **Hạng mục** | **Số lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần /môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 03 | 300 | Các học phòng chung | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 02 | 150 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 6,7, 8 |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành, ngoại ngữ | Cả khóa học |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 01 | 3.339 | Các học phần trong chương trình đào tạo | Cả khóa học |  |
| 3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 08 | 380 | Các học phần sử dụng phóng máy thực hành | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(1)* |
|  | Giáo trình Giải tích 1 | Thái Thuần Quang (chủ biên) | Trường Đại học Quy Nhơn | 2016 |  | Giải tích 1 |  |  |  |
|  | Giáo trình Giải tích 2 | Thái Thuần Quang (chủ biên) | Trường Đại học Quy Nhơn | 2016 |  | Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Calculus | J. Stewart | Brooks/Cole, Cengage Learning | 2015 |  | Giải tích 1, Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Elementary Real Analysis | B. S. Thomson, G. B. Bruckner, A. M. Bruckner | Prentice Hall | 2001 |  | Giải tích 1, Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Giải tích các hàm nhiều biến | Đ. T. Lục, P. H. Điển và T. D.Phượng | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2002 |  | Giải tích 1, Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Linear operators. Part I. General theory. | N. Dunford andJ. T. Schwartz, | John Wiley& Sons, Inc., New York | 1988 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Cơ sở lý thuyết hàm và giải tích hàm, Tập 2 | N. V. Khuê, L. M. Hải | NXB. Giáo Dục | 2001 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Cơ sở lý thuyết hàm và giải tích hàm (bản dịch tiếng Việt) | N. A. Kolmogorov, S. V. Fomin | NXB. Giáo Dục | 1971 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Introduction to functional analysis | R. Meise, D. Vogt | Clarendon The Press, Oxford University Press, New York | 1997 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Giáo trình Giải tích hàm | T. T. Quang, Đ.T. Đức, N. V. Kính | Trường Đại học Quy Nhơn | 2004 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Hàm thực và giải tích hàm (Giải tích hiện đại) | H. Tụy | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2003 |  | Giải tích hàm, Phép tính biến phân |  |  |  |
|  | Cơ sở lý thuyết hàm biến phức | Nguyễn Thủy Thanh | NXB. ĐH & THCN | 1977 |  | Hàm biến phức |  |  |  |
|  | Hướng dẫn giải bài tập hàm biến phức | Nguyễn Thủy Thanh | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2003 |  | Hàm biến phức |  |  |  |
|  | Cơ sở phương trình vi phân và lý thuyết ổn định | Nguyễn Thế Hoàn, Phạm Phu | NXB. Giáo Dục | 2000 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Uniqueness and nonuniqueness criteria for ordinary differential equations | R. P. Agarwal, V. Lakshmikantham | World Scientific, Singapore | 1993 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Differntial equations | R. Sronson | Schaum’s outline series, McGraw Hill | 2003 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Differential  equations, An introduction to basic concepts, results and applications | I. I. Vrabie, | World Scientific, Singapore | 2004 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Nhập môn Số học thuật toán | Hà Huy Khoái | NXB. Khoa học | 1997 |  | Lý thuyết số và ứng dụng |  |  |  |
|  | Đại số và Số học, Tập 1 | Ngô Thúc Lanh | NXB. Giáo Dục | 1986 |  | Lý thuyết số và ứng dụng |  |  |  |
|  | Elementary Number Theory and its Applications | K. H. Rosen, | Addison Wesley | 2005 |  | Lý thuyết số và ứng dụng |  |  |  |
|  | Toán cao cấp: Tập 1, Đại số tuyến tính | Nguyễn Văn Giám, Mai Quý Năm, Nguyễn Hữu Quang, Nguyễn Sum, Ngô Sĩ Tùng | NXB. Giáo Dục | 1998 |  | Đại số tuyến tính 1 |  |  |  |
|  | Đại số tuyến tính và hình học giải tích | Đoàn Quỳnh (chủ biên) | NXB. ĐHQG Hà Nội | 1998 |  | Đại số tuyến tính 1 |  |  |  |
|  | Giáo trình Đại số tuyến tính | Ngô Việt Trung | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2001 |  | Đại số tuyến tính 2 |  |  |  |
|  | Đại số tuyến tính qua các ví dụ và các bài tập | Lê Tuấn Hoa | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2001 |  | Đại số tuyến tính 2 |  |  |  |
|  | Optimal Control | V. M. Alekseev, V. M. Tikhomirov, S. V. Fomin, | Springer US | 1987 |  | Điều khiển tối ưu |  |  |  |
|  | Functional Analysis, Calculus of Variations and Optimal Control | Francis Clarke | Springer, London | 2013 |  | Điều khiển tối ưu |  |  |  |
|  | Variational Analysis | R. T. Rockafellaf, R. Wets | Springer, Berlin | 1997 |  | Giải tích biến phân |  |  |  |
|  | Variational analysis and generalized dierentiation. I. Basic theory. | B. S.Mordukhovich, | Springer Verlag, Berlin | 2006 |  | Giải tích biến phân |  |  |  |
|  | Techniques of Variational Analysis | J. M. Borwein,  Q. J. Zhu | Springer | 2010 |  | Giải tích biến phân |  |  |  |
|  | Convex Analysis | R. T. Rockafellaf | Princeton University Press | 1970 |  | Giải tích lồi |  |  |  |
|  | Giải tích lồi | Đỗ Văn Lưu, Phan Huy Khải | NXB. KHKT Hà nội | 2000 |  | Giải tích lồi |  |  |  |
|  | Lý thuyết tối ưu Bài giảng lớp cao học | Hoàng Tụy | Viện toán học, Hà Nội | 2006 |  | Giải tích lồi |  |  |  |
|  | Giải tích số | Phạm Kỳ Anh | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2005 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | Giải tích số | Nguyễn Minh Chương (chủ biên), | NXB. Giáo Dục | 2009 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | An introduction to Numerical Analysis | E. Suli, D. Mayers | Cambridge University Press | 2003 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | Nonlinear Systems | Hassan K. Khalil. | Prentice Hall | 2001 |  | Hệ động lực và điều khiển |  |  |  |
|  | Nonlinear Dynamical Systems and Control: A Lyapunov-Based Approach | Wassim M. Haddad, Vijay Sekhar Chellaboina | Princeton University Press | 2008 |  | Hệ động lực và điều khiển |  |  |  |
|  | Foundations of Optimizations | O. Guler | Springer | 2010 |  | Lý Thuyết Tối ưu |  |  |  |
|  | Convex optimization | S. Boyd, L. Vandenberge | Cambrigde University Press | 2004 |  | Lý Thuyết Tối ưu |  |  |  |
|  | Quy hoạch tuyến tính: Lý thuyết cơ bản, Phương pháp đơn hình, Bài toán mạng, Thuật toán điểm trong | Phan Quốc Khánh, Trần Huệ Nương | NXB. Giáo Dục | 2003 |  | Quy hoạch tuyến tính, Tối ưu tổ hợp |  |  |  |
|  | Giáo trình Tối ưu tuyến tính | Trần Vũ Thiệu | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2004 |  | Quy hoạch tuyến tính |  |  |  |
|  | Numerical Optimization | J. Nocedal, Stephen J. Wright | Springer, NewYork | 2005 |  | Quy hoạch tuyến tính |  |  |  |
|  | Linear Programming: Foundations and Extensions | Robert J. Vanderbei | Springer US | 2008 |  | Quy hoạch tuyến tính |  |  |  |
|  | Numerical Optimization | J. Nocedal,  S. J. Wright | Springer, New York | 2006 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects | J. F. Bonnans, J. C. Gilbert, C. Lemaréchal, C. A. Sagastizábal | Springer Berlin Heidelberg | 2006 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | A First Course in Combinatorial Optimization | Jon Lee | Cambridge University Press | 2004 |  | Tối ưu tổ hợp |  |  |  |
|  | Giáo trình logic mờ và ứng dụng | Lê Xuân Vinh | Trường ĐH Quy Nhơn | 2017 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | A first course in fuzzy logic | Hung T. Nguyen, Albert A. Walker | Chapman & Hall/CRC | 2006 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Fuzzy logic with engineering applications | Timothy J. Ross | Wiley, Ltd | 2010 |  | Logic mờ và ứng dụng |  |  |  |
|  | Fuzzy systems for information processing | K. Asai (Editor) | Ohmsha, Ltd | 1995 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Logic mờ và ứng dụng | B.Bouchon Meunier, Hồ Thuần, Đặng Thanh Hà | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2007 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Hệ mờ và ứng dụng | Nguyễn Hoàng Phương và nhiều tác giả | NXB. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội | 1998 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo | Lê Xuân Vinh | Trường ĐH Quy Nhơn | 2015 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Trí tuệ nhân tạo | George F. Luger, William A. Stubblefield | NXB. Thống kê | 2000 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Trí tuệ nhân tạo | Nguyễn Thanh Thủy | NXB. Giáo Dục | 1995 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Artificial  Intelligence, A modern approach | Russell & Stuart J. | Prentice Hall | 1995 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Data Mining: Concepts and Techniques | Jiawei Han, Micheline Kamber | Morgan Kaufmann Publishers | 2006 |  | Nhập môn khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Data Warehousing Fundamentals for IT Professionals | Paulraj Ponniah. | John Wiley & Sons, Inc. | 2010 |  | Nhập môn khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Data Mining and Knowledge Discovery Handbook | Oded Maimon, Lior Rokach, | SpringerScience + Business Media, LLC. | 2005, 2010 |  | Nhập môn khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Giáo trình lý thuyết và bài tập JAVA | Trần Tiến Dũng | NXB. Giáo Dục. | 2002 |  | Lập trình hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML | Đặng Văn Đức | NXB. Giáo Dục | 2002 |  | Lập trình hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán và phát triển phần mềm | Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà, Trần Thiên Thành | NXB. Giaó Dục | 2008 |  | Cấu trúc dữ liệu |  |  |  |
|  | Cấu trúc dữ liệu và thuật toán | Đinh Mạnh Tường | NXB. KHKT Hà Nội | 2001 |  | Cấu trúc dữ liệu |  |  |  |
|  | Cơ sở dữ liệu – Lýthuyết và thực hành, | Nguyễn Bá Tường | NXB. KHKT Hà Nội | 2001 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ | Lê Tiến Vương | NXB. KHKT Hà Nội | 2000 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Cơ sở dữ liệu | Đỗ Trung Tuấn | NXB. Giáo Dục | 2000 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | The theory of relational database | David Maier | Computer Science Press | 1983 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Big Data Concept, Theories, and Applications | Shui Yu, Song Guo | Springer | 2016 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Big Data Analytics with R and Hadoop | Vignesh Prajapati | Packt Pulishing | 2013 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Data Analytics: Model and Algorithm for Intelligent Data Analysis | Thomas A. Runkler | Springer | 2013 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Modern multivariate statistical techniques | Izenman. | Springer | 2008 |  | Phương pháp tính toán trong dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | The Elements of Statistical Learning | Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman | Springer | 2009 |  | Phương pháp tính toán trong dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Introduction to Machine Learning | Ethem Alpaydın | MIT press | 2010 |  | Phương pháp tính toán trong dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Computer Graphics | Francis S. Hill | MacmillanPublishing Company, NewYork | 1990 |  | Đồ họa máy tính |  |  |  |
|  | Computer Graphics, C version | Donald Hearn, M.Pauline Baker | Prentice Hall International Inc, New Jersey | 1997 |  | Đồ họa máy tính |  |  |  |
|  | Computer Graphics,  Principle and Practice | James D.Foley, Andries Van Dam, Feiner, John Hughes | Addison Wesley, New York | 1996 |  | Đồ họa máy tính |  |  |  |
|  | Giáo trình Xử lý ảnh | Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình | NXB. KHKT Hà Nội | 2008 |  | Nhập môn xử lý ảnh |  |  |  |
|  | Computer Vision: A Modern Approach | Forcyth and Ponce | Addison Wesley | 2010 |  | Nhập môn xử lý ảnh |  |  |  |
|  | Business forecasting | Wilson, Keating | Boston Burrbridge: McGraw Hill Irwin. | 2002 |  | Lý thuyết dự báo |  |  |  |
|  | Hệ thống dự báo điều khiển kế hoạch ra quyết định | Loan Lê | NXB. Thống Kê TP. HCM | 2000 |  | Lý thuyết dự báo |  |  |  |
|  | Business forecasting and Planing | P. Shearer | Prentice Hall, New York | 1994 |  | Lý thuyết dự báo |  |  |  |
|  | Ứng dụng SPSS for windows để xử lý và phân tích dữ kiện nghiên cứu marketing, quản trị, kinh tế, tâm lý, xã hội. | Võ Văn Huy, Võ Thị Lan, Hoàng Trọng | NXB. KHKT | 1997 |  | Phần mềm SPSS và các ứng dụng |  |  |  |
|  | Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS | Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc | ĐHKT TP. HCM | 2008 |  | Phần mềm SPSS và các ứng dụng |  |  |  |
|  | SPSS for Beginners | Vijay Gupta | VJBooks Inc. | 1999 |  | Phần mềm SPSS và các ứng dụng |  |  |  |
|  | Xác suất thống kê (dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa) | Phạm Đức Hậu | NXB. Giáo Dục | 2010 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học y học | Đỗ Hàm | NXB. Y học, Hà nội | 2007 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Fundamental Concepts in the Design of Experiments | Hicks R.C., and Knneth V. T. | Oxford University, US | 1999 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology | Mead R., Curnow R.N., and Hasted A.M. | Chapman & Hall/CRC, USA | 1998 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Phân tích thống kê và dự báo | Nguyễn Hữu Dư | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2004 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán | Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ | NXB. Đại học Kinh tế Quốc dân. | 2011 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | An Introduction to Multivariate Statistical Analysis | Anderson, T. W | Wiley, New York | 2003 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | Statistical Techniques in Business & Economics | Douglas A, Lind,William G.Marxhal, Robert D.Mason | McGraw Hill | 2001 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | Xác suất thống kê | Đào Hữu Hồ | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2001 |  | Thống kê Bayes |  |  |  |
|  | The Theory of Probability | B. V. Gnedenko | Mir Publisher (Rusian) Moscow | 1978 |  | Thống kê Bayes |  |  |  |
|  | An introduction to Bayesian statistics | W. M. Bolstad | John Wiley & Son | 2007 |  | Thống kê Bayes |  |  |  |
|  | Xác suất thống kê | Tô Văn Ban | NXB. Giáo Dục | 2010 |  | Lý thuyết Thống kê, Lý thuyết Xác suất |  |  |  |
|  | Thống kê toán học | Đào Hữu Hồ, Nguyễn Văn Hữu, Hoàng Hữu Như | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2003 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Thống kê và ứng dụng | Đặng Hùng Thắng | NXB. Giáo Dục | 1999 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Giáo trình Xác suất Thống kê | Tống Đình Quỳ | NXB. Giáo Dục | 1999 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Lý thuyết xác suất | Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên | NXB. Giáo Dục | 2001 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Giáo trình Kỹ năng giao tiếp | Chu Văn Đức | NXB. Hà Nội | 2005 |  | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình |  |  |  |
|  | Communication Skills | Ferguson | Facts On File Inc. | 2004 |  | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình |  |  |  |
|  | Giáo trình Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh | Trịnh Quốc Trung | NXB. Phương Đông | 2010 |  | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình |  |  |  |
|  | Xây dựng nhóm hiệu quả (bản dịch tiếng Việt) | Brian Cole Miller | Alphabooks, NXB. Lao động – Xã hội, năm 2011 | 2007 |  | Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập |  |  |  |
|  | Quản lý nhóm (bản dịch tiếng Việt) | Lawrence Holpp | Alphabooks. NXB. Lao động – Xã hội | 2008 |  | Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập |  |  |  |
|  | Kỹ năng làm việc đồng đội | Lại Thế Luyện | NXB. Tổng hợp TP. HCM | 2012 |  | Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập |  |  |  |
|  | Critical thinking – một phong cách tư duy tường minh | Đỗ Kiên Trung | NXB. Tri thức, Hà Nội | 2010 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Critical thinking for Students | Roy van den Brink, Budgen | Howtobook, United Kingdom | 2006 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Critical thinking skills success in 20 minutes a day | Lauren Starkey | Learning express, New York | 2004 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Critical Thinking | Brooke Noel Moore & Richard Parker | Mc.Graw Hill,  New York | 2007 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Applied Linear Statistical Models w/Student CD-ROM 5th International Edition | Michael H. Kutner, John Neter, Christopher J. Nachtsheim | MGH | 2004 |  | Lý thuyết thống kê |  |  |  |
|  | Introduction to Nonlinear Optimization: Theory, Algorithms, and Applications with MATLAB | Amir Beck | SIAM | 2014 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | Practical Methods of Optimization, 2nd Edition | R. Fletcher | Wiley | 2000 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | Matrix Computations - 4e | Gene H. Golub , Charles F. Van Loan | Johns Hopkins University Press | 2013 |  | Đại số tuyến tính |  |  |  |
|  | Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices, and Least Squares | Stephen Boyd | Cambridge | 2018 |  | Đại số tuyến tính |  |  |  |
|  | The Data Science Handbook: Advice and Insights from 25 Amazing Data Scientists | Carl Shan, William Chen, Henry Wang, Max Song | Data Science Bookshelf | 2015 |  | Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Fundamentals of Database Systems, Global Edition 7th Edition | Ramez Elmasri , Shamkant B. Navathe | Pearson | 2017 |  | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition - 16e | Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon | Pearson | 2020 |  | Hệ thống thông tin quản lý |  |  |  |
|  | Programming Skills for Data Science: Start Writing Code to Wrangle, Analyze, and Visualize Data with R, First Edition | Joel Ross, Michael Freeman | Pearson | 2018 |  | Lập trình cho khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Introduction to Machine Learning, fourth edition | Ethem Alpaydin | The MIT Press | 2020 |  | Học máy cho Trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Machine Learning: An Algorithmic Perspective, Second Edition | Stephen Marsland | CRC | 2015 |  | Học máy cho Trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Data Mining: Concepts and Techniques | Jiawei Han , Micheline Kamber, Jian Pei | Morgan Kaufmann | 2011 |  | Khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Data Analysis and Visualization Using Python: Analyze Data to Create Visualizations for BI Systems 1st ed. Edition | Dr. Ossama Embarak | Apress | 2018 |  | Trực quan hóa dữ liệu |  |  |  |
|  | Big Data Analytics with R and Hadoop | Vignesh Prajapati | Packt | 2013 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Stochastic Processes with Applications | Rabi N. Bhattacharya, Edward C. Waymire | Society for Industrial and Applied Mathematics | 2009 |  | Các quá trình ngẫu nhiên |  |  |  |
|  | Numerical Analysis 10th Edition | Richard L. Burden, J. Douglas Faires | Cengage | 2015 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | An Introduction to Numerical Analysis | Endre Süli , David F. Mayers | Cambridge | 2003 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | Forecasting and Predictive Analytics with Forecast X 7th Edition | J. Holton Wilson, Barry Keating | MGH | 2018 |  | Chuỗi thời gian và lý thuyết dự báo nâng cao |  |  |  |
|  | Network Security Essentials:  Applications and Standards (4th edition) | William Stallings | Prentice Hall | 2011 |  | An toàn và an ninh mạng |  |  |  |
|  | Principles of Computer Security: CompTIA Security+ and Beyond (2nd edition) | Vincent Nestler,  Gregory White,  Wm. Arthur Conklin, Matthew Hirsch | Mc Graw-Hill | 2011 |  | An toàn và an ninh mạng |  |  |  |
|  | Security+ Guide to Network Security Fundamentals (6nd edition) | Mark Ciampa | Course Technology | 2018 |  | An toàn và an ninh mạng |  |  |  |
|  | Giáo trình Đánh giá và kiểm định an toàn hệ thống thông tin | Trần Đức Sự, Phạm Minh Thuấn | Học viện KTMM | 2013 |  | An toàn và bảo mật hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Giáo trình an toàn mạng máy tính | Lê Đình Thích, Hoàng Sỹ Tương | Học viện KTMM | 2013 |  | An toàn và bảo mật hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Giáo trình Kiểm thử phần mềm | Phạm Ngọc Hùng,  Trương Anh Hoàng,  Đặng Văn Hưng | ĐH Công Nghệ | 2014 |  | Bảo trì phần mềm |  |  |  |
|  | Mastering Blockchain | By Imran Bashir | Packt | 2017 |  | Block Chain và ứng dụng |  |  |  |
|  | Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật | Nguyễn Trung Trực | NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM | 2014 |  | Cấu trúc dữ liệu |  |  |  |
|  | Bài giảng Công nghệ .Net | Khoa CNTT |  | 2016 |  | Công nghệ .NET |  |  |  |
|  | Building Virtual Machine Labs: A Hands-On Guide 1st Edition | Tony Robinson | O'Reilly | 2017 |  | Công nghệ ảo hóa |  |  |  |
|  | Virtualization Essentials 1st Edition | Matthew Portnoy | Createspace | 2012 |  | Công nghệ ảo hóa |  |  |  |
|  | Learn Java for Web Development: Modern Java Web Development | Vishal Layka | Apress | 2014 |  | Công nghệ Java |  |  |  |
|  | Mastering Node .js | Sandro Pasquali | Packt | 2013 |  | Công nghệ lập trình ứng dụng |  |  |  |
|  | Bài giảng Cơ sở dữ liệu NoSQL | Trần Thiên Thành |  | 2019 |  | Cơ sở dữ liệu NoSQL |  |  |  |
|  | Introduction to time series Analysis and Forcasting (Second Edition) | Douglas C. Montgomery, Cheryl L. Jennings, Murat Kulahci | John Wiley & Son | 2015 |  | Dự báo chuỗi thời gian |  |  |  |
|  | Performance Evaluation by Simulation and Analysis with Applications to Computer Networks | Ken Chen | John Wiley & Sons | 2015 |  | Đánh giá hiệu năng mạng |  |  |  |
|  | Bài giảng Điện toán đám mây | Trần Thiên Thành |  | 2019 |  | Điện toán đám mây |  |  |  |
|  | "Artificial Intelligence for .NET: Speech, Language, and Search." Building Smart Applications with Microsoft Cognitive Services APIs | Pathak, Nishith | Apress | 2017 |  | Đồ án chuyên ngành trí tuệ  nhân tạo |  |  |  |
|  | Bài giảng Đồ án xây dựng hệ thống  thông tin | Trần Thị Liên |  | 2020 |  | Đồ án xây dựng hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | Trần Thiên Thành, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Kim Phượng, Phan Đình Sinh |  | 2019 |  | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Các hệ cơ sở dữ liệu | Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà | NXB Giáo dục | 2004 |  | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  nâng cao |  |  |  |
|  | Business Intelligence | David Loshin | Morgan Kaufmann | 2013 |  | Hệ thống kinh doanh thông minh |  |  |  |
|  | Giáo trình Hệ điều hành phân tán | Hà Quang Thụy |  | 2010 |  | Hệ thống phân tán |  |  |  |
|  | Machine Learning cơ bản | Vũ Hữu Tiệp |  | 2019 |  | Học máy 1,2 |  |  |  |
|  | Deep Learning | Ian Goodfellow,  Yoshua Bengio,  Aaron Courville | MIT Press | 2016 |  | Học sâu và ứng dụng |  |  |  |
|  | Kiểm thử tự động | Khoa CNTT |  |  |  | Kiểm thử tự động |  |  |  |
|  | Complete Guide to Test Automation: Techniques, Practices, and Patterns for Building and Maintaining Effevtive Software Project | Arnon Axelrod | Apress | 2018 |  | Kiểm thử tự động |  |  |  |
|  | Giáo trình Kiểm thử phần mềm | Phạm Ngọc Hùng,  Trương Anh Hoàng,  Đặng Văn Hưng | ĐH Công Nghệ | 2014 |  | Kiểm thử và bảo đảm chất lượng  phần mềm |  |  |  |
|  | QA Quality Assurance & Software Testing Fundamentals | Liliana Iancu | Independently published | 2019 |  | Kiểm thử và bảo đảm chất lượng  phần mềm |  |  |  |
|  | Applied SOA: Service-Oriented Architecture and Design Strategies | Michael Rosen, Boris Lublinsky, Kevin T. Smith, Marc J. Balcer | John Wiley & Sons | 2012 |  | Kiến trúc hướng dịch vụ |  |  |  |
|  | Service-Oriented Architecture: Analysis and Design for Services and Microservices | Thomas Erl | Prentice Hall | 2016 |  | Kiến trúc hướng dịch vụ |  |  |  |
|  | Fundamentals of C++ Programming  (free book) | Richard L. Halterman | Southern Adventist  University | 2019 |  | Kỹ thuật lập trình |  |  |  |
|  | The art of computer programming  (3th Edition) | Donald E.Knuth | Addison Wesley | 2011 |  | Kỹ thuật lập trình |  |  |  |
|  | Giáo trình Khai phá dữ liệu | Nguyễn Hà Nam, Nguyễn Trí Thành, Hà Quang Thụy | NXB ĐHQG Hà Nội | 2013 |  | Khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Lập trình cơ bản | Lê Xuân Việt | NXB Xây dựng | 2016 |  | Lập trình cơ bản |  |  |  |
|  | Game development with Unity (2nd edition) | Michelle Menard, Bryan Wagstaff | Cengage Learning  PTR | 2015 |  | Lập trình Game |  |  |  |
|  | Embedded system circuits and programming | Julio Sanchez,  Maria P. Canton | CRC Press | 2012 |  | Lập trình hệ thống nhúng |  |  |  |
|  | Embedded Systems ARM® Programming and Optimization | Jason D. Bakos | Elsevier | 2016 |  | Lập trình hệ thống nhúng |  |  |  |
|  | Giáo trình lập trình hướng đối tượng | Trần Thiên Thành, Lê Quang Hùng, Phạm Văn Việt, Trần Thị Liên, Lê Thị Thu Nga | ĐHQN | 2016 |  | Lập trình hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Hands-On Network Programming with C# and .NET Core | Sean Burns | Packt Publishing Ltd | 2019 |  | Lập trình mạng |  |  |  |
|  | Giáo trình Lập trình cho thiết bị di động trên nền tảng Android | Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Loan, Vũ Sơn Lâm, Trần Đình Luyện | NXB Khoa học và  Kỹ thuật | 2019 |  | Lập trình Mobile |  |  |  |
|  | Programming in Python 3: A Complete Introduction to the Python Language (2nd edition) | Mark Summerfield | Addison Wesley | 2010 |  | Lập trình Python |  |  |  |
|  | Artificial Intelligent: A Modern Approach | Stuart Russell, Peter Norvig | Prentice Hall | 2010 |  | Lập trình trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Principles of Artificial Intelligence | Nils J Nilsson,  Morgan Kaufmann | Morgan Kaujmann | 2014 |  | Lập trình trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Beginning C# 6 Programming with Visual Studio 2015 | Benjamin Perkins,  Jacob Wibe Hammer,  Jon D.Reid | Wrox | 2016 |  | Lập trình ứng dụng Desktop |  |  |  |
|  | Pro C# 7: With .NET and .NET Core | Philip Japikse Andrew Troelsen | Apress | 2017 |  | Lập trình ứng dụng Desktop |  |  |  |
|  | Fundamentals-of-Computer-Programming-with-C sharp | Svetlin Nakov & Co |  | 2013 |  | Lập trình ứng dụng Desktop |  |  |  |
|  | Giáo trình Lập trình ứng dụng Web | Hồ Văn Lâm, Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Kim Phượng | NXB Xây dựng | 2019 |  | Lập trình ứng dụng Web |  |  |  |
|  | Wireless Internet Handbook: Technologies, Standards, and Applications | Borko Furht,  Mohammad Ilyas | Auerbach  Publications | 2003 |  | Mạng không dây |  |  |  |
|  | Computer Networks (5th edition) | Andrew S. Tanenbaum | Pearson | 2010 |  | Mạng không dây |  |  |  |
|  | Software Engineering (9th edition) | Ian Sommerville | Addison-Wasley | 2011 |  | Một số vấn đề hiện đại của CNPM |  |  |  |
|  | Introducing Data Science | Davy Cielen, Arno D. B. Meysman, Mohamed Ali | Manning | 2016 |  | Một số vấn đề hiện đại của khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud | William Stallings | Pearson Education | 2016 |  | Một số vấn đề hiện đại của mạng máy tính |  |  |  |
|  | The Unified Modeling Language User Guide (2nd Edition) | Grady Booch | Addison-Wesley Professional | 2017 |  | Ngôn ngữ mô hình hóa |  |  |  |
|  | Operating System Concepts (9th Edition) | Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne | Wiley | 2012 |  | Nguyên lý hệ điều hành |  |  |  |
|  | Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành | Hồ Đắc Phương | NXB Giáo dục | 2010 |  | Nguyên lý hệ điều hành |  |  |  |
|  | Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu | Phạm Văn Phu | Khoa CNTT  ĐHQN | 2015 |  | Nhập môn cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Introduction to Networks – CCNA1 | Cisco | Cisco | 2019 |  | Nhập môn mạng máy tính |  |  |  |
|  | Bài giảng phân tích và thiết kế thuật toán | Lê Xuân Việt,  Dương Hoàng Huyên | Khoa CNTT  ĐHQN | 2018 |  | Nhập môn thuật toán |  |  |  |
|  | Bài giảng Trí tuệ nhân tạo | Lê Xuân Vinh | Khoa CNTT  ĐHQN | 2018 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Object-Oriented and Classical Software Engineering | Stephen Schach | The McGraw Hill | 2010 |  | Phát triển phần mềm hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Software Development: An Open Source Approach | Allen Tucker | CRC Press | 2011 |  | Phát triền phần mềm nguồn mở |  |  |  |
|  | Moodle E-learing Course Development | William Rice | Packt | 2015 |  | Phát triền phần mềm nguồn mở |  |  |  |
|  | Getting started with Open Source Software Development | IBM | IBM | 2010 |  | Phát triển phần mềm nguồn mở |  |  |  |
|  | Bài giảng phân tích dữ liệu lớn | Trần Thiên Thành | Khoa CNTT  ĐHQN | 2019 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Network analysis, architecture, and  design | McCabe, James D | Elsevier | 2010 |  | Phân tích thiết kế mạng |  |  |  |
|  | Software Engineering in practices  (8th edition) | Roger Pressmane | Mc Graw Hill  Education | 2015 |  | Phân tích và đặc tả yêu cầu  phần mềm |  |  |  |
|  | Phân tích thiết kế hướng đối tượng | Trương Ninh Thuận, Đặng Đức Hạnh | NXB ĐHQG Hà Nội | 2013 |  | Phân tích và thiết kế hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++ | Nguyễn Văn Ba | NXB ĐHQG Hà Nội | 2008 |  | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin |  |  |  |
|  | Principles of Computer Systems and Network Management | Verma,  Dinesh Chandra | Springer | 2009 |  | Quản lý mạng máy tính |  |  |  |
|  | Hệ thống thông tin quản lý | Trần Thị Song Minh | NXB ĐHKTQD | 2019 |  | Quản trị hệ thống thông tin |  |  |  |
|  | Switching, Routing, and Wireless Essentials (CCNA v7) Companion Guide, Cisco Networking Academy | Cisco | Cisco | 2019 |  | Quản trị mạng |  |  |  |
|  | Linux Network Administrator’s Guide (3rd) | Olaf Kirch, Terry Dawson | O'Reilly | 2005 |  | Quản trị mạng Linux |  |  |  |
|  | Installing and Configuring Windows  Server® 2012 R2 Exam 70-410 | Craig Zacker | John Wiley & Sons | 2014 |  | Quản trị mạng Windows 1 |  |  |  |
|  | Implementing an Advanced Server  InfrastructureExam 70- 414 | Patrick Regan | Wiley | 2014 |  | Quản trị mạng Windows 2 |  |  |  |
|  | Oxford English for Information Technology | Eric H. Glendinning, John McEwan | Oxford University  Press | 2006 |  | Tiếng Anh chuyên ngành |  |  |  |
|  | Bài giảng Toán logic | Hồ Anh Minh |  | 2019 |  | Toán logic |  |  |  |
|  | Discrete Mathematics and its Applications (Seventh Edition) | Kenneth H. Rosen | McGraw-Hill | 2012 |  | Toán rời rạc |  |  |  |
|  | Human-Computer Interaction: Fundamentals and Practice | Gerard Jounghyun Kim | CRC Press | 2015 |  | Tương tác người - máy |  |  |  |
|  | Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, 5th Edition | Helen Sharp, Jennifer Preece, Yvonne Rogers | John Wiley & Sons | 2019 |  | Tương tác người - máy |  |  |  |
|  | Computer Vision: A Modern  Approach | Forcyth and Ponce | Addison-Wesley | 2010 |  | Thị giác máy |  |  |  |
|  | Scaling Networks - CCNA3 | Cisco | Cisco | 2018 |  | Thiết bị mạng |  |  |  |
|  | Software engineering in practice  (8th edition) | Roger Pressman | Mc Graw Hill  Education | 2015 |  | Thiết kế phần mềm |  |  |  |
|  | Introduction to the Design and Analysis of Algorithm (3rd edition) | Anany Levitin | Pearson Education | 2011 |  | Thuật toán nâng cao |  |  |  |
|  | Creating high performance teams- Applied strategies and tools for managers and team members | Ramon J. Aldag, Loren w. kuzuhara | Routledge Taylor &  Francis | 2015 |  | Thực hành làm việc nhóm |  |  |  |
|  | Giáo trình Kỹ nghệ phần mềm | Nguyễn Văn Vỵ,  Nguyễn Việt Hà | NXB Giáo dục | 2010 |  | Thực hành làm việc nhóm |  |  |  |
|  | IT Essentials v7 Companion Guide | Cisco | Cisco | 2019 |  | Thực hành máy tính |  |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn thực tập nhận thức cho sinh viên ngành CNTT | Khoa CNTT | Khoa CNTT  ĐHQN | 2019 |  | Thực tập nhận thức |  |  |  |
|  | Giáo trình Thương mại điện tử hiện đại | Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải | NXB Tài Chính |  |  | Thương mại điện tử |  |  |  |
|  | Multimedia Communications | Jerry D.Gibson | Academic Press | 2013 |  | Truyền thông đa phương tiện |  |  |  |
|  | Bài giảng Trực quan hóa dữ liệu | Trần Thị Liên | Khoa CNTT  ĐHQN | 2020 |  | Trực quan hóa dữ liệu |  |  |  |
|  | *Data Visualization: Principles and Practice*, Second Edition | Trần Thị Liên | A K Peters/CRC Press | 2014 |  | Trực quan hóa dữ liệu |  |  |  |
|  | Digital Image Processing (4th Edition) | Rafael C. Gonzalez,  Richard E. Woods | Pearson Education | 2017 |  | Xử lý ảnh số |  |  |  |
|  | Speech and Language Processing | Daniel Jurasky, James H. Martin | Prentice Hall | 2019 |  | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên |  |  |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo dự kiến mở**

| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Máy tính để bàn | 2020 | 150 | Cái | Các học phần sử dụng máy tính để thực hành. | Cả khóa học | 01 người/01 máy |  |
| 2 | Máy chủ | 2016 | 02 | Cái | Các học phần liên quan đến mạng máy tính, lập trình ứng dụng web, khai thác dữ liệu lớn. | Cả khóa học | Dùng chung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai**  **KT. Trưởng Khoa Toán và Thống kê**  **Phó Trưởng khoa**  **TS. LÊ QUANG THUẬN** |  | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **Khoa học dữ liệu** Mã ngành: **8460108**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

**1. Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên,**  **ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;**  **Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ,**  **nước,**  **năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | Lê Công Trình  22/12/1980 | 211651023, Việt Nam | PGS, 2019 | TS,  Đức,  2010 | Toán học | 01/09/2022 |  | 3704000527 | 20 | 01 | 00 |  |
| 2 | Lê Quang Thuận  05/09/1980 | 211633487, Việt Nam |  | TS, Hà Lan, 2013 | Toán học | 01/09/2002 |  | 3704000526 | 20 | 01 | 01 |  |
| 3 | Đinh Công Hướng,  09/09/1974 | 052074013826,  Việt Nam | PGS, 2016 | TS, Việt Nam, 2006 | Toán học | 01/10/1997 |  | 3701003299 | 26 | 05 | 01 |  |
| 4 | Hoàng Văn Đức,  01/01/1987 | 230684059,  Việt Nam |  | TS, Pháp, 2020 | Toán học | 05/05/2010 |  | 5210005351 | 12 |  |  |  |
| 5 | Nguyễn Ngọc Quốc Thương,  21/01/1984 | 054084008382  Việt Nam |  | Tiến sĩ, Ý, 2015 | Toán học | 10/2006 |  | 5208003451 | 16 | 04 |  |  |
| 6 | Ngô Lâm Xuân Châu  08/01/1981 | 052081005917, Việt Nam |  | TS, Áo, 2011 | Toán học | 02/01/2006, dài hạn |  | 5212007470 | 17 | 01 |  |  |
| 7 | Đinh Thanh Đức,  28/02/1960 | 211665701, Việt Nam | PGS, 2008 | TS, VN, 2000 | Toán học | 1986 |  | 4100706477 | 37 | 2 |  |  |
| 8 | Trần Ngọc Nguyên  10/03/1991 | 215195913, Việt Nam |  | TS, Pháp, 2018 | Sư phạm Toán học | 01/11/2013 |  | 5213009215 | 9 | 00 | 01 |  |
| 9 | Huỳnh Văn Ngãi  25/06/1971 | 211221613  Việt Nam | PGS 2013 | TSKH, Pháp 2007 | Toán học | 09/1993 |  | 3796032028 | 30 | 05 (4 Nafosted+ 1 Bộ) |  |  |
| 10 | Lê Thanh Hiếu  16/7/1982 | 211802114, Việt Nam |  | TS, Vq. Bỉ | Toán học | 01/09/2004 |  | 3707000904 | 18 | 01 | 01 |  |
| 11 | Thái Thuần Quang  01/01/1966 | 215047628  Viêt Nam | PGS,  2004 | TS, VN,  1999 | Toán học | 01/09/1988 |  | 3796032033 | 34 | 3 | 2 |  |
| 12 | Lê Văn An, 13/09/1988 | 225307837, Việt Nam |  | TS, Pháp, 2019 | Toán học | 9/2010 |  | 5210009663 | 12 |  | 01 |  |
| 13 | Nguyễn Đặng Thiên Thư, 01/10/1988 | 212557383, Việt Nam |  | TS, Ý, 2019 | Toán học | 9/2010 |  | 5210009664 | 12 |  |  |  |
| 14 | Nguyễn Hữu Trọn  23/4/1983 | 211739115  Việt Nam |  | TS, Pháp,  2012 | Toán ứng dụng | 9/2005 |  | 3707000856 | 17 | 1 | 2 |  |
| 15 | Nguyễn Văn Thành  18/10/1990 | 215086611  Việt Nam |  | TS, Pháp, 2017 | Toán học | 02/10/2012 |  | 5212010244 | 10 |  | 01 |  |
| 16 | Phạm Thùy Hương  29/8/1984 | 054184000243  Việt Nam |  | TS, Đức, 2016 | Toán học | 11/2006 |  | 5208003450 | 16 |  | 1 |  |
| 17 | Nguyễn Bin  27/2/1984 | 211852613  Việt Nam |  | TS, Bồ Đào Nha, 2019 | Toán học | 11/2007 |  | 5208003444 | 15 |  |  |  |
| 18 | Nguyễn Bảo Trân 31/05/1986 | 212681926,  Việt Nam |  | TS, Chile và Pháp, 2017 | Toán học | 09/2012 |  | 5212005358 | 10 | 0 | 0 |  |
| 19 | Huỳnh Minh Hiền  10/03/1982 | 215555191, Việt Nam |  | TS, Đức, 2014 | Toán học | 15/9/2004 |  | 3707000903 | 18 |  | 02 |  |
| 20 | Lâm Thị Thanh Tâm,  14/07/1980 | 215505900, Việt Nam |  | TS, Hà Lan, 2015 | Toán học | 01/09/2022 |  | 3704000525 | 20 |  | 01 |  |
| 21 | Lê Thanh Bính  26/03/1987 | 052087018796, Việt Nam |  | TS, Pháp,  2016 | Toán học | 09/05/2011 |  | 5210005348 | 11 | 1 | 1 |  |
| 22 | Thái Trung Hiếu 15/11/1991 | 215167403, Việt Nam |  | TS, Mỹ, 2020 | Toán học | 01/09/2013 |  | 5213009214 | 9 | 0 | 0 |  |
| 23 | Nguyễn Văn Vũ 09/09/1989 | 215052097, Việt Nam |  | TS, Pháp 2016 | Toán học |  |  | 5212006540 | 10 | 01 | 01 |  |
| 24 | Mai Thành Tấn  09/11/1980 | 211719706, Việt Nam |  | TS, Đức, 2012 | Toán học | 01/09/2022 |  | 3704000524 | 20 | 01 | 02 |  |
| 25 | Lê Xuân Việt  02/01/1976 | 211652656  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2010 | Bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán | 26/10/2005 |  | 3701003302 | 25 | 0 | 2 |  |
| 26 | Hồ Văn Lâm  25/12/1978 | 212074822  Việt Nam |  | TS,  Đài Loan,  2016 | Khoa học máy tính | 07/08/2006 |  | 3704000549 | 21 |  | 1 |  |
| 27 | Trần Thiên Thành  14/07/1970 | 211522698  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2004 | Bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán | 02/07/1996 |  | 3796032047 | 29 | 1 |  |  |
| 28 | Lê Xuân Vinh  25/04/1967 | 211702980Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2006 | Bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán | 01/10/1989 |  | 3796032027 | 33 |  | 1 |  |
| 29 | Lê Thị Kim Nga  02/03/1978 | 211990187  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2014 | Khoa học máy tính | 09/03/2011 |  | 3701003254 | 22 |  | 1 |  |
| 30 | Lê Quang Hùng  10/10/1981 | 215340778  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2017 | Khoa học máy tính | 10/03/2008 |  | 3705000366 | 15 | 1 |  |  |
| 31 | Phạm Văn Việt  02/02/1981 | 212177980Việt Nam |  | TS,  Pháp,  2014 | Bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán | 2004 |  | 212177980 | 18 | 0 | 0 |  |
| 32 | Nguyễn Thanh Bình  15/01/1984 | 211797289  Việt Nam |  | TS,  Pháp,  2019 | Mạng máy tính | 2010 |  | 5208003410 |  |  |  |  |
| 33 | Lê Xuân Vinh  25/04/1967 | 211702980Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2006 | Bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán | 01/10/1989 |  | 3796032027 | 33 |  | 1 |  |
| 34 | Trương Thị Thanh Phượng  4/12/1985 | Việt Nam |  | TS,  Pháp,  2015 | Toán ứng dụng | 2007 |  |  | 15 | 1 | 2 |  |
| 35 | Trần Đình Lương  04/10/1965 | 211059248;  Việt Nam |  | TS, Mỹ,  2009 | Toán học | 09/1985 |  | 3796032112 | 37 năm | 0 | 4 |  |
| 36 | Lương Đăng Kỳ  12/01/1984 |  | PGS, 2018 | TS, Pháp, 2012 | Toán học | 9/2005 |  | 3707000907 | 17 | 02 | 02 |  |
| 37 | Nguyễn Văn Đại  6/7/1981 | 205068696 |  | TS, VN, 2017 | Toán học | 2007 |  | 5208003443 | 15 | 05 | 01 |  |
| 38 | Dương Thanh Vỹ  18/10/1981 | 211753077, Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2013 | Toán học | 01/10/2003 |  | 3707000906 | 19 | 00 | 01 |  |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo Khoa học dữ liệu**

| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy**  **(học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ** | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Lâm Thị Thanh Tâm | Thống kê ứng dụng | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Lê Thanh Bính |
| 2 | Lê Thanh Hiếu | Phương pháp số cho đại số tuyến tính | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Lê Quang Thuận |
| 3 | Lê Xuân Vinh | Nhập môn Khoa học dữ liệu | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Hồ Văn Lâm |
| 4 | Hồ Văn Lâm | Lập trình cho Khoa học dữ liệu | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Lê Xuân Vinh |
| 5 | Trần Ngọc Nguyên | Lý thuyết tối ưu | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Nguyễn Văn Vũ |
| 6 | Nguyễn Thanh Bình | Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Trần Thiên Thành |
| 7 | Lê Xuân Việt | Học máy và khai phá dữ liệu | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Lê Xuân Vinh |
| 8 | Hồ Văn Lâm | Phân tích dữ liệu hiển thị | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Trần Thiên Thành |
| 9 | Hồ Văn Lâm | Phân tích dữ liệu khoa học chuyên ngành | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Thái Trung Hiếu |  |  |  |
| 10 | Lê Công Trình | Đạo đức nghề nghiệp | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| Mai Thành Tấn |  |  |  |
| 11 | Nguyễn Đặng Thiên Thư | Các quá trình ngẫu nhiên | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Lâm Thị Thanh Tâm |  |  |
| 12 | Nguyễn Hữu Trọn | Giải tích số | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Lê Quang Thuận |
| 13 | Lê Thanh Bính | Mô hình hóa thống kê với Python | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Trần Ngọc Nguyên |
| 14 | Lê Thanh Bính | Phân tích thống kê với R | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Trần Ngọc Nguyên |
| 15 | Lê Xuân Việt | Phân tích dữ liệu phụ thuộc thời gian và dự báo | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Hồ Văn Lâm |
| 16 | Nguyễn Đặng Thiên Thư | Lý thuyết dự báo | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Lê Quang Thuận |
| 17 | Trần Thiên Thành | Điện toán đám mây và ứng dụng | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Hồ Văn Lâm |
| 18 | Trần Thiên Thành | Khai phá các tập dữ liệu lớn | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Hồ Văn Lâm |
| 19 | Huỳnh Công Tú | Quản lý dữ liệu lớn trong Internet vạn vật | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Huỳnh Nguyễn Bảo Phương |
| 20 | Lê Quang Hùng | Khai phá dữ liệu văn bản | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Phạm Văn Việt |
| 21 | Lê Xuân Vinh | Học sâu và ứng dụng | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Hồ Văn Lâm |
| 22 | Huỳnh Công Tú | Robot và hệ thống tự hành | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Huỳnh Nguyễn Bảo Phương |  |  |  |  |
| 23 | GV Khoa Toán và Thống kê, Khoa CNTT | Thực tập đồ án 1 | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| 24 | GV Khoa Toán và Thống kê, Khoa CNTT | Thực tập đồ án 2 | Học kỳ 2, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| 25 | GV Khoa Toán và Thống kê, Khoa CNTT | Đề án tốt nghiệp | Học kỳ 2, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | Lê Công Trình, 12/12/1980, Trưởng khoa | PGS (2019), TS (2010) | Toán học / Đại số và Lý thuyết số |  |
| 2 | Lê Quang Thuận, 05/09/1980, Phó Trưởng khoa | TS (2013) | Toán học / Toán ứng dụng |  |
| 3 | Lê Thanh Hiếu, 16/07/1982, Phó Trưởng khoa | TS (2014) | Toán học/ Đại số và Lý thuyết số |  |

**2. Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| 1 |  | NAFOSTED | Hệ bất đẳng thức và đường cong: Những tính chất tô pô, giải tích và ứng dụng trong tối ưu | PGS.TSKH. Huỳnh Văn Ngãi |  | 2016 | Đạt | TS. Lê Công Trình  TS. Nguyễn Hữu Trọn  TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương |  |
| 2 |  | Bộ | Biểu diễn đa thức không âm và ứng dụng trong tối ưu đa thức | TS. Lê Công Trình |  | 2018 | Xuất sắc |  |  |
| 3 |  | Cơ sở | Dáng điệu thời gian lớn của nghiệm phương trình Hamilton-Jacobi trong trường hợp không tuần hoàn | TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương |  | 2019 | Xuất sắc |  |  |
| 4 | B2018-DQN-05 | Bộ | Một số bài toán điều khiển tối ưu cho các hệ điều khiển phi tuyến kết hợp với phương trình tổng quát có tham số | TS. Lê Quang Thuận |  | 2021 | Đạt | TS. Nguyễn Hữu Trọn,  TS. Nguyễn Văn Vũ  TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương  TS. Lâm Thị Thanh Tâm  ThS. Dương Thanh Vỹ  TS. Lê Thanh Bính |  |
| 5 |  | NAFOSTED | Hệ biến phận: Tính ổn định và dáng điệu tiệm cận của nghiệm với ứng dụng trong Điều khiển tối ưu và tối ưu đa thức | PGS.TSKH. Huỳnh Văn Ngãi |  | 2019 | Đạt | TS. Nguyễn Hữu Trọn  TS. Lê Công Trình |  |
| 6 | 101.01-2020.12 | NAFOSTED | Một số vấn đề chọn lọc của Giải tích biến phân với ứng dụng trong lý thuyết xấp xỉ, phương trình Hamilton-Jacobi, bài toán mô men và lý thuyết độ lệch lớn | PGS.TSKH. Huỳnh Văn Ngãi |  | 2022 | Đang thực hiện | PGS.TS. Lê Công Trình  TS. Nguyễn Hữu Trọn  TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương |  |
| 7 | T2018.553.02 | Cơ sở | Biểu diễn hạng thấp cho đa thức tổng bình phương Hermit và ứng dụng | TS. Lê Thanh Hiếu | 1590/QĐ-ĐHQN | 2019 | Tốt |  |  |
| 8 | 101.04-2017.312 | NAFOSTED | Một số vấn đề trong đại số vi phân và hình học đại số có sử dụng các hệ đại số máy tính | TS. Ngô Lâm Xuân Châu |  | 2020 | Gia hạn | TS. Lê Thanh Hiếu  TS. Phạm Thùy Hương |  |
| 9 | T2017.540.43 | Cơ sở | Một số mô hình phân tích nhân tố chung cho các dữ liệu đa chiều dạng multiset | TS. Lâm Thị Thanh Tâm | 1225/QĐ-ĐHQN | 2018 | Xuất sắc | TS. Lâm Thị Thanh Tâm  ThS. Nguyễn Thị Phương Lan |  |
| 10 | B2020-DQN-01 | Cấp Bộ | Bài toán thiết kế quan sát hàm trạng thái cho một số lớp hệ điều khiển | PGS.TS. Đinh Công Hướng | 2965/QĐ BGD ĐT, Ngày 21/09/2021 | 13/10/2021 | Xuất sắc | PGS.TS. Phan Thanh Nam,  TS. Huỳnh Minh Hiền,  Ths. Đào Thị Hải Yến |  |
| 11 | 101.02-2017.310 | NAFOSTED | Một số vấn đề chọn lọc về bất đẳng thứ, lý thuyết hệ động lực và ứng dụng | PGS.TS. Đinh Thanh Đức | 259/QĐ-HĐQL-NAFOSTED | 02/03/2021 | Đạt | TS. Lê Quang Thuận  PGS.TS. Đinh Công Hướng  ThS. Nguyễn Dữ Vi Nhân |  |
| 12 | 101.01-2018.309 | NAFOSTED | Phương trình suy rộng: Tính chính quy, lược đồ lặp kiểu Newton với ứng dụng trong Giải tích biến phân, Tối ưu và Tối ưu vận tải | TS. Nguyễn Hữu Trọn |  | 2021 | Đạt | TS. Nguyễn Văn Thành  TS. Nguyễn Văn Vũ |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
| 1 | Huynh Van Ngai, Nguyen Huu Tron, Nguyen Van Vu, Michel Thera (2019), Directional Metric Pseudo Subregularity of Set-valued Mappings: a General Model, Set-Valued and Variational Analysis. |  |
| 2 | Phan Thanh Nam, LT Hiep (2019), State bounding for positive coupled differential - difference equations with bounded disturbances, IET Control Theory and Application. |  |
| 3 | PN Pathirana, MS Karunarathne, GL Williams, Phan Thanh Nam, H Durrant-Whyte (2018), Robust and Accurate Capture of Human Joint Pose Using an Inertial Sensor, IEEE Journal of translational engineering in health and medicine. |  |
| 4 | Hieu Trinh, Dinh Cong Huong, Saeid Nahavandi, Observers design for positive fractional-order interconnected time-delay Systems (2019), Transactions of the Institute of Measurement and Control, 41(2), 378-391 |  |
| 5 | Nguyễn Đặng Thiên Thư, Fick Law and Sticky Brownian Motions, Journal of Statistical Physics, 2018 |  |
| 6 | Nguyễn Đặng Thiên Thư (2019), Particle Model for the Reservoirs in the Simple Symmetric Exclusion Process, Journal of Statistical Physics |  |
| 7 | Huỳnh Minh Hiền (2019), Expansiveness for the geodesic flow and horocycle flows on compact Riemann surfaces of constant negative curvature, Journal of Mathematical Analysis and Applications |  |
| 8 | Paul Armand, Tran Ngoc Nguyen (2019), An Augmented Lagrangian Method for Equality Constrained Optimization with Rapid Infeasibility Detection Capabilities, Journal of Optimization Theory and Applications |  |
| 9 | S. Adly, A. Hantoute, Nguyen Bao Tran (2019), Lyapunov stability of differential inclusions with Lipschitz Cusco perturbations of maximal monotone operators, Set-Valued and Variational Analysis |  |
| 10 | S. Adly, A. Hantoute, Nguyen Bao Tran (2019), Weak Lyapunov functions and differential inclusions involving prox-regular sets, Journal of Nonlinear and Covnex Analysis |  |
| 11 | Lê Công Trình, Lương Việt Chương (2020), On Tangent Cones of Analytic Sets and Ł ojasiewicz Exponents, Bulletin of the Iranian Mathematical Society |  |
| 12 | Huỳnh Minh Hiền (2020),, A solution to Flinn’s conjecture on weakly expansive flows, Ergodic Theory and Dynamical Systems |  |
| 13 | Huỳnh Minh Hiền (2020),, Fundamental domains in PSL(2,R) for Fuchsian groups, Differential Geometry and its Applications |  |
| 14 | Bui Le Trong Thanh, Nguyen Ngoc Quoc Thuong (2020),, Passing to the limit on small parameters for generalized viscous Cahn-Hilliard type equations with nonlinear source, Electronic Journal of Differential Equations |  |
| 15 | Dinh Thanh Duc,Nguyen Ngoc Hue (2020), Jensen-type inequalities and their applications, J. Math. Inequal. |  |
| 16 | Lê Văn An (2020),, Carleson measures and Toeplitz operators on small Bergman  spaces on the ball, Czechoslovak Mathematical Journal |  |
| 17 | Hieu Thai (2020), The wedge family of the cohomology of the C-motivic Steenrod algebra, Homology, Homotopy and Applications |  |
| 18 | Thuy Huong Pham (2020), Pedro Macias Marques, A note on ﬁnite determinacy of matrices, Pure and Applied Mathematics Quarterly |  |
| 19 | Gert-Martin Greuel, Thuy Huong Pham (2020), Algorithms for group actions in arbitrary characteristic and a problem in singularity theory, Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing |  |
| 20 | Ngô Lâm Xuân Châu, Hà Trọng Thi (2020), Möbius transformations on algebraic ODEs of order one and algebraic general solutions of the autonomous equivalence classes, Journal of Computational and Applied  Mathematics |  |
| 21 | PN Pathirana, MS Karunarathne, GL Williams, Phan Thanh Nam, H Durrant-Whyte (2020), Robust and Accurate Capture of Human Joint Pose Using an Inertial Sensor, IEEE Journal of translational engineering in health and medicine |  |
| 22 | Phan Thanh Nam, LT Hiep (2020), State bounding for positive coupled differential - difference equations with bounded disturbances, IET Control Theory and Application |  |
| 23 | Nguyen Huu Sau, Dinh Cong Huong, Mai Viet Thuan (2020), New results on reachable sets bounding for delayed positive singular systems with bounded disturbances |  |
| 24 | Nguyen Tong Xuan and Roberto Fernandez (2020), Convergence of Cluster and Virial expansions for Repulsive Classical Gases, Journal of Statistical Physics |  |
| 25 | Dinh Thanh Duc, Nguyen Du Vi Nhan, Nguyen Ngoc Hue, Vu Kim Tuan (2020), Convexity according to a pair of quasi-arithmetic means and inequalities, J. Math. Anal. Appl., |  |
| 26 | Thai Thuan Quang, Lien Vuong Lam (2020), Meromorphic Extensions of (·, W)-Meromorphic Functions, Complex Analysis and Operator Theory |  |
| 27 | Nam, Phan Thanh, Thuan, Le Quang; Nguyen, Tran Ngoc; Trinh, Hieu (2021) Comparison principle for positive time-delay systems: an extension and its application. J. Franklin Inst. 358 (2021), no. 13 |  |
| 28 | Armand, Paul; Tran, Ngoc Nguyen (2021), Local convergence analysis of a primal-dual method for bound-constrained optimization without SOSC. J. Optim. Theory Appl. |  |
| 29 | Tinh, C. T.; Nam, P. T.; Nguyen, T. N.; Trinh, H. (2021) Exponential estimate with a time-varying factor for positive discrete-time systems with time-delays. Appl. Math. Lett |  |
| 30 | Dinh, Trung Hoa; Ho, Minh Toan; Le, Cong Trinh (2021) Positivstellensätze for polynomial matrices. Positivity 25. |  |
|  |  |  |

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau:

- Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), *t*ên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

- Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tên bài viết’, tên tập san, số, kì/thời gian phát hành, số trang.

- Tác giả (Năm xuất bản), *tên tài liệu*, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập.

- Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’*, [trong] tên kỷ yếu*, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

**3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo dự kiến mở trình độ đại thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

| **STT** | **Hạng mục** | **Số lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần /môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 03 | 300 | Các học phòng chung | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 02 | 150 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 6,7, 8 |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành, ngoại ngữ | Cả khóa học |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 01 | 3.339 | Các học phần trong chương trình đào tạo | Cả khóa học |  |
| 3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 08 | 380 | Các học phần sử dụng phóng máy thực hành | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(1)* |
|  | Giáo trình Giải tích 1 | Thái Thuần Quang (chủ biên) | Trường Đại học Quy Nhơn | 2016 |  | Giải tích 1 |  |  |  |
|  | Giáo trình Giải tích 2 | Thái Thuần Quang (chủ biên) | Trường Đại học Quy Nhơn | 2016 |  | Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Calculus | J. Stewart | Brooks/Cole, Cengage Learning | 2015 |  | Giải tích 1, Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Elementary Real Analysis | B. S. Thomson, G. B. Bruckner, A. M. Bruckner | Prentice Hall | 2001 |  | Giải tích 1, Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Giải tích các hàm nhiều biến | Đ. T. Lục, P. H. Điển và T. D.Phượng | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2002 |  | Giải tích 1, Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Linear operators. Part I. General theory. | N. Dunford andJ. T. Schwartz, | John Wiley& Sons, Inc., New York | 1988 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Cơ sở lý thuyết hàm và giải tích hàm, Tập 2 | N. V. Khuê, L. M. Hải | NXB. Giáo Dục | 2001 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Cơ sở lý thuyết hàm và giải tích hàm (bản dịch tiếng Việt) | N. A. Kolmogorov, S. V. Fomin | NXB. Giáo Dục | 1971 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Introduction to functional analysis | R. Meise, D. Vogt | Clarendon The Press, Oxford University Press, New York | 1997 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Giáo trình Giải tích hàm | T. T. Quang, Đ.T. Đức, N. V. Kính | Trường Đại học Quy Nhơn | 2004 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Hàm thực và giải tích hàm (Giải tích hiện đại) | H. Tụy | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2003 |  | Giải tích hàm, Phép tính biến phân |  |  |  |
|  | Cơ sở lý thuyết hàm biến phức | Nguyễn Thủy Thanh | NXB. ĐH & THCN | 1977 |  | Hàm biến phức |  |  |  |
|  | Hướng dẫn giải bài tập hàm biến phức | Nguyễn Thủy Thanh | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2003 |  | Hàm biến phức |  |  |  |
|  | Cơ sở phương trình vi phân và lý thuyết ổn định | Nguyễn Thế Hoàn, Phạm Phu | NXB. Giáo Dục | 2000 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Uniqueness and nonuniqueness criteria for ordinary differential equations | R. P. Agarwal, V. Lakshmikantham | World Scientific, Singapore | 1993 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Differntial equations | R. Sronson | Schaum’s outline series, McGraw Hill | 2003 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Differential  equations, An introduction to basic concepts, results and applications | I. I. Vrabie, | World Scientific, Singapore | 2004 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Nhập môn Số học thuật toán | Hà Huy Khoái | NXB. Khoa học | 1997 |  | Lý thuyết số và ứng dụng |  |  |  |
|  | Đại số và Số học, Tập 1 | Ngô Thúc Lanh | NXB. Giáo Dục | 1986 |  | Lý thuyết số và ứng dụng |  |  |  |
|  | Elementary Number Theory and its Applications | K. H. Rosen, | Addison Wesley | 2005 |  | Lý thuyết số và ứng dụng |  |  |  |
|  | Toán cao cấp: Tập 1, Đại số tuyến tính | Nguyễn Văn Giám, Mai Quý Năm, Nguyễn Hữu Quang, Nguyễn Sum, Ngô Sĩ Tùng | NXB. Giáo Dục | 1998 |  | Đại số tuyến tính 1 |  |  |  |
|  | Đại số tuyến tính và hình học giải tích | Đoàn Quỳnh (chủ biên) | NXB. ĐHQG Hà Nội | 1998 |  | Đại số tuyến tính 1 |  |  |  |
|  | Giáo trình Đại số tuyến tính | Ngô Việt Trung | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2001 |  | Đại số tuyến tính 2 |  |  |  |
|  | Đại số tuyến tính qua các ví dụ và các bài tập | Lê Tuấn Hoa | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2001 |  | Đại số tuyến tính 2 |  |  |  |
|  | Optimal Control | V. M. Alekseev, V. M. Tikhomirov, S. V. Fomin, | Springer US | 1987 |  | Điều khiển tối ưu |  |  |  |
|  | Functional Analysis, Calculus of Variations and Optimal Control | Francis Clarke | Springer, London | 2013 |  | Điều khiển tối ưu |  |  |  |
|  | Variational Analysis | R. T. Rockafellaf, R. Wets | Springer, Berlin | 1997 |  | Giải tích biến phân |  |  |  |
|  | Variational analysis and generalized dierentiation. I. Basic theory. | B. S.Mordukhovich, | Springer Verlag, Berlin | 2006 |  | Giải tích biến phân |  |  |  |
|  | Techniques of Variational Analysis | J. M. Borwein,  Q. J. Zhu | Springer | 2010 |  | Giải tích biến phân |  |  |  |
|  | Convex Analysis | R. T. Rockafellaf | Princeton University Press | 1970 |  | Giải tích lồi |  |  |  |
|  | Giải tích lồi | Đỗ Văn Lưu, Phan Huy Khải | NXB. KHKT Hà nội | 2000 |  | Giải tích lồi |  |  |  |
|  | Lý thuyết tối ưu Bài giảng lớp cao học | Hoàng Tụy | Viện toán học, Hà Nội | 2006 |  | Giải tích lồi |  |  |  |
|  | Giải tích số | Phạm Kỳ Anh | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2005 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | Giải tích số | Nguyễn Minh Chương (chủ biên), | NXB. Giáo Dục | 2009 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | An introduction to Numerical Analysis | E. Suli, D. Mayers | Cambridge University Press | 2003 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | Nonlinear Systems | Hassan K. Khalil. | Prentice Hall | 2001 |  | Hệ động lực và điều khiển |  |  |  |
|  | Nonlinear Dynamical Systems and Control: A Lyapunov-Based Approach | Wassim M. Haddad, Vijay Sekhar Chellaboina | Princeton University Press | 2008 |  | Hệ động lực và điều khiển |  |  |  |
|  | Foundations of Optimizations | O. Guler | Springer | 2010 |  | Lý Thuyết Tối ưu |  |  |  |
|  | Convex optimization | S. Boyd, L. Vandenberge | Cambrigde University Press | 2004 |  | Lý Thuyết Tối ưu |  |  |  |
|  | Quy hoạch tuyến tính: Lý thuyết cơ bản, Phương pháp đơn hình, Bài toán mạng, Thuật toán điểm trong | Phan Quốc Khánh, Trần Huệ Nương | NXB. Giáo Dục | 2003 |  | Quy hoạch tuyến tính, Tối ưu tổ hợp |  |  |  |
|  | Giáo trình Tối ưu tuyến tính | Trần Vũ Thiệu | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2004 |  | Quy hoạch tuyến tính |  |  |  |
|  | Numerical Optimization | J. Nocedal, Stephen J. Wright | Springer, NewYork | 2005 |  | Quy hoạch tuyến tính |  |  |  |
|  | Linear Programming: Foundations and Extensions | Robert J. Vanderbei | Springer US | 2008 |  | Quy hoạch tuyến tính |  |  |  |
|  | Numerical Optimization | J. Nocedal,  S. J. Wright | Springer, New York | 2006 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects | J. F. Bonnans, J. C. Gilbert, C. Lemaréchal, C. A. Sagastizábal | Springer Berlin Heidelberg | 2006 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | A First Course in Combinatorial Optimization | Jon Lee | Cambridge University Press | 2004 |  | Tối ưu tổ hợp |  |  |  |
|  | Giáo trình logic mờ và ứng dụng | Lê Xuân Vinh | Trường ĐH Quy Nhơn | 2017 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | A first course in fuzzy logic | Hung T. Nguyen, Albert A. Walker | Chapman & Hall/CRC | 2006 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Fuzzy logic with engineering applications | Timothy J. Ross | Wiley, Ltd | 2010 |  | Logic mờ và ứng dụng |  |  |  |
|  | Fuzzy systems for information processing | K. Asai (Editor) | Ohmsha, Ltd | 1995 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Logic mờ và ứng dụng | B.Bouchon Meunier, Hồ Thuần, Đặng Thanh Hà | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2007 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Hệ mờ và ứng dụng | Nguyễn Hoàng Phương và nhiều tác giả | NXB. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội | 1998 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo | Lê Xuân Vinh | Trường ĐH Quy Nhơn | 2015 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Trí tuệ nhân tạo | George F. Luger, William A. Stubblefield | NXB. Thống kê | 2000 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Trí tuệ nhân tạo | Nguyễn Thanh Thủy | NXB. Giáo Dục | 1995 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Artificial  Intelligence, A modern approach | Russell & Stuart J. | Prentice Hall | 1995 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Data Mining: Concepts and Techniques | Jiawei Han, Micheline Kamber | Morgan Kaufmann Publishers | 2006 |  | Nhập môn khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Data Warehousing Fundamentals for IT Professionals | Paulraj Ponniah. | John Wiley & Sons, Inc. | 2010 |  | Nhập môn khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Data Mining and Knowledge Discovery Handbook | Oded Maimon, Lior Rokach, | SpringerScience + Business Media, LLC. | 2005, 2010 |  | Nhập môn khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Giáo trình lý thuyết và bài tập JAVA | Trần Tiến Dũng | NXB. Giáo Dục. | 2002 |  | Lập trình hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML | Đặng Văn Đức | NXB. Giáo Dục | 2002 |  | Lập trình hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán và phát triển phần mềm | Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà, Trần Thiên Thành | NXB. Giaó Dục | 2008 |  | Cấu trúc dữ liệu |  |  |  |
|  | Cấu trúc dữ liệu và thuật toán | Đinh Mạnh Tường | NXB. KHKT Hà Nội | 2001 |  | Cấu trúc dữ liệu |  |  |  |
|  | Cơ sở dữ liệu – Lýthuyết và thực hành, | Nguyễn Bá Tường | NXB. KHKT Hà Nội | 2001 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ | Lê Tiến Vương | NXB. KHKT Hà Nội | 2000 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Cơ sở dữ liệu | Đỗ Trung Tuấn | NXB. Giáo Dục | 2000 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | The theory of relational database | David Maier | Computer Science Press | 1983 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Big Data Concept, Theories, and Applications | Shui Yu, Song Guo | Springer | 2016 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Big Data Analytics with R and Hadoop | Vignesh Prajapati | Packt Pulishing | 2013 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Data Analytics: Model and Algorithm for Intelligent Data Analysis | Thomas A. Runkler | Springer | 2013 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Modern multivariate statistical techniques | Izenman. | Springer | 2008 |  | Phương pháp tính toán trong dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | The Elements of Statistical Learning | Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman | Springer | 2009 |  | Phương pháp tính toán trong dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Introduction to Machine Learning | Ethem Alpaydın | MIT press | 2010 |  | Phương pháp tính toán trong dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Computer Graphics | Francis S. Hill | MacmillanPublishing Company, NewYork | 1990 |  | Đồ họa máy tính |  |  |  |
|  | Computer Graphics, C version | Donald Hearn, M.Pauline Baker | Prentice Hall International Inc, New Jersey | 1997 |  | Đồ họa máy tính |  |  |  |
|  | Computer Graphics,  Principle and Practice | James D.Foley, Andries Van Dam, Feiner, John Hughes | Addison Wesley, New York | 1996 |  | Đồ họa máy tính |  |  |  |
|  | Giáo trình Xử lý ảnh | Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình | NXB. KHKT Hà Nội | 2008 |  | Nhập môn xử lý ảnh |  |  |  |
|  | Computer Vision: A Modern Approach | Forcyth and Ponce | Addison Wesley | 2010 |  | Nhập môn xử lý ảnh |  |  |  |
|  | Business forecasting | Wilson, Keating | Boston Burrbridge: McGraw Hill Irwin. | 2002 |  | Lý thuyết dự báo |  |  |  |
|  | Hệ thống dự báo điều khiển kế hoạch ra quyết định | Loan Lê | NXB. Thống Kê TP. HCM | 2000 |  | Lý thuyết dự báo |  |  |  |
|  | Business forecasting and Planing | P. Shearer | Prentice Hall, New York | 1994 |  | Lý thuyết dự báo |  |  |  |
|  | Ứng dụng SPSS for windows để xử lý và phân tích dữ kiện nghiên cứu marketing, quản trị, kinh tế, tâm lý, xã hội. | Võ Văn Huy, Võ Thị Lan, Hoàng Trọng | NXB. KHKT | 1997 |  | Phần mềm SPSS và các ứng dụng |  |  |  |
|  | Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS | Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc | ĐHKT TP. HCM | 2008 |  | Phần mềm SPSS và các ứng dụng |  |  |  |
|  | SPSS for Beginners | Vijay Gupta | VJBooks Inc. | 1999 |  | Phần mềm SPSS và các ứng dụng |  |  |  |
|  | Xác suất thống kê (dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa) | Phạm Đức Hậu | NXB. Giáo Dục | 2010 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học y học | Đỗ Hàm | NXB. Y học, Hà nội | 2007 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Fundamental Concepts in the Design of Experiments | Hicks R.C., and Knneth V. T. | Oxford University, US | 1999 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology | Mead R., Curnow R.N., and Hasted A.M. | Chapman & Hall/CRC, USA | 1998 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Phân tích thống kê và dự báo | Nguyễn Hữu Dư | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2004 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán | Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ | NXB. Đại học Kinh tế Quốc dân. | 2011 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | An Introduction to Multivariate Statistical Analysis | Anderson, T. W | Wiley, New York | 2003 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | Statistical Techniques in Business & Economics | Douglas A, Lind,William G.Marxhal, Robert D.Mason | McGraw Hill | 2001 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | Xác suất thống kê | Đào Hữu Hồ | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2001 |  | Thống kê Bayes |  |  |  |
|  | The Theory of Probability | B. V. Gnedenko | Mir Publisher (Rusian) Moscow | 1978 |  | Thống kê Bayes |  |  |  |
|  | An introduction to Bayesian statistics | W. M. Bolstad | John Wiley & Son | 2007 |  | Thống kê Bayes |  |  |  |
|  | Xác suất thống kê | Tô Văn Ban | NXB. Giáo Dục | 2010 |  | Lý thuyết Thống kê, Lý thuyết Xác suất |  |  |  |
|  | Thống kê toán học | Đào Hữu Hồ, Nguyễn Văn Hữu, Hoàng Hữu Như | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2003 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Thống kê và ứng dụng | Đặng Hùng Thắng | NXB. Giáo Dục | 1999 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Giáo trình Xác suất Thống kê | Tống Đình Quỳ | NXB. Giáo Dục | 1999 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Lý thuyết xác suất | Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên | NXB. Giáo Dục | 2001 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Giáo trình Kỹ năng giao tiếp | Chu Văn Đức | NXB. Hà Nội | 2005 |  | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình |  |  |  |
|  | Communication Skills | Ferguson | Facts On File Inc. | 2004 |  | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình |  |  |  |
|  | Giáo trình Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh | Trịnh Quốc Trung | NXB. Phương Đông | 2010 |  | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình |  |  |  |
|  | Xây dựng nhóm hiệu quả (bản dịch tiếng Việt) | Brian Cole Miller | Alphabooks, NXB. Lao động – Xã hội, năm 2011 | 2007 |  | Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập |  |  |  |
|  | Quản lý nhóm (bản dịch tiếng Việt) | Lawrence Holpp | Alphabooks. NXB. Lao động – Xã hội | 2008 |  | Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập |  |  |  |
|  | Kỹ năng làm việc đồng đội | Lại Thế Luyện | NXB. Tổng hợp TP. HCM | 2012 |  | Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập |  |  |  |
|  | Critical thinking – một phong cách tư duy tường minh | Đỗ Kiên Trung | NXB. Tri thức, Hà Nội | 2010 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Critical thinking for Students | Roy van den Brink, Budgen | Howtobook, United Kingdom | 2006 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Critical thinking skills success in 20 minutes a day | Lauren Starkey | Learning express, New York | 2004 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Critical Thinking | Brooke Noel Moore & Richard Parker | Mc.Graw Hill,  New York | 2007 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Applied Linear Statistical Models w/Student CD-ROM 5th International Edition | Michael H. Kutner, John Neter, Christopher J. Nachtsheim | MGH | 2004 |  | Lý thuyết thống kê |  |  |  |
|  | Introduction to Nonlinear Optimization: Theory, Algorithms, and Applications with MATLAB | Amir Beck | SIAM | 2014 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | Practical Methods of Optimization, 2nd Edition | R. Fletcher | Wiley | 2000 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | Matrix Computations - 4e | Gene H. Golub , Charles F. Van Loan | Johns Hopkins University Press | 2013 |  | Đại số tuyến tính |  |  |  |
|  | Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices, and Least Squares | Stephen Boyd | Cambridge | 2018 |  | Đại số tuyến tính |  |  |  |
|  | The Data Science Handbook: Advice and Insights from 25 Amazing Data Scientists | Carl Shan, William Chen, Henry Wang, Max Song | Data Science Bookshelf | 2015 |  | Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Fundamentals of Database Systems, Global Edition 7th Edition | Ramez Elmasri , Shamkant B. Navathe | Pearson | 2017 |  | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition - 16e | Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon | Pearson | 2020 |  | Hệ thống thông tin quản lý |  |  |  |
|  | Programming Skills for Data Science: Start Writing Code to Wrangle, Analyze, and Visualize Data with R, First Edition | Joel Ross, Michael Freeman | Pearson | 2018 |  | Lập trình cho khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Introduction to Machine Learning, fourth edition | Ethem Alpaydin | The MIT Press | 2020 |  | Học máy cho Trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Machine Learning: An Algorithmic Perspective, Second Edition | Stephen Marsland | CRC | 2015 |  | Học máy cho Trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Data Mining: Concepts and Techniques | Jiawei Han , Micheline Kamber, Jian Pei | Morgan Kaufmann | 2011 |  | Khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Data Analysis and Visualization Using Python: Analyze Data to Create Visualizations for BI Systems 1st ed. Edition | Dr. Ossama Embarak | Apress | 2018 |  | Trực quan hóa dữ liệu |  |  |  |
|  | Big Data Analytics with R and Hadoop | Vignesh Prajapati | Packt | 2013 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Stochastic Processes with Applications | Rabi N. Bhattacharya, Edward C. Waymire | Society for Industrial and Applied Mathematics | 2009 |  | Các quá trình ngẫu nhiên |  |  |  |
|  | Numerical Analysis 10th Edition | Richard L. Burden, J. Douglas Faires | Cengage | 2015 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | An Introduction to Numerical Analysis | Endre Süli , David F. Mayers | Cambridge | 2003 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | Forecasting and Predictive Analytics with Forecast X 7th Edition | J. Holton Wilson, Barry Keating | MGH | 2018 |  | Chuỗi thời gian và lý thuyết dự báo nâng cao |  |  |  |
|  | Network Security Essentials:  Applications and Standards (4th edition) | William Stallings | Prentice Hall | 2011 |  | An toàn và an ninh mạng |  |  |  |
|  | Principles of Computer Security: CompTIA Security+ and Beyond (2nd edition) | Vincent Nestler,  Gregory White,  Wm. Arthur Conklin, Matthew Hirsch | Mc Graw-Hill | 2011 |  | An toàn và an ninh mạng |  |  |  |
|  | Security+ Guide to Network Security Fundamentals (6nd edition) | Mark Ciampa | Course Technology | 2018 |  | An toàn và an ninh mạng |  |  |  |
|  | Giáo trình Đánh giá và kiểm định an toàn hệ thống thông tin | Trần Đức Sự, Phạm Minh Thuấn | Học viện KTMM | 2013 |  | An toàn và bảo mật hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Giáo trình an toàn mạng máy tính | Lê Đình Thích, Hoàng Sỹ Tương | Học viện KTMM | 2013 |  | An toàn và bảo mật hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Giáo trình Kiểm thử phần mềm | Phạm Ngọc Hùng,  Trương Anh Hoàng,  Đặng Văn Hưng | ĐH Công Nghệ | 2014 |  | Bảo trì phần mềm |  |  |  |
|  | Mastering Blockchain | By Imran Bashir | Packt | 2017 |  | Block Chain và ứng dụng |  |  |  |
|  | Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật | Nguyễn Trung Trực | NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM | 2014 |  | Cấu trúc dữ liệu |  |  |  |
|  | Bài giảng Công nghệ .Net | Khoa CNTT |  | 2016 |  | Công nghệ .NET |  |  |  |
|  | Building Virtual Machine Labs: A Hands-On Guide 1st Edition | Tony Robinson | O'Reilly | 2017 |  | Công nghệ ảo hóa |  |  |  |
|  | Virtualization Essentials 1st Edition | Matthew Portnoy | Createspace | 2012 |  | Công nghệ ảo hóa |  |  |  |
|  | Learn Java for Web Development: Modern Java Web Development | Vishal Layka | Apress | 2014 |  | Công nghệ Java |  |  |  |
|  | Mastering Node .js | Sandro Pasquali | Packt | 2013 |  | Công nghệ lập trình ứng dụng |  |  |  |
|  | Bài giảng Cơ sở dữ liệu NoSQL | Trần Thiên Thành |  | 2019 |  | Cơ sở dữ liệu NoSQL |  |  |  |
|  | Introduction to time series Analysis and Forcasting (Second Edition) | Douglas C. Montgomery, Cheryl L. Jennings, Murat Kulahci | John Wiley & Son | 2015 |  | Dự báo chuỗi thời gian |  |  |  |
|  | Performance Evaluation by Simulation and Analysis with Applications to Computer Networks | Ken Chen | John Wiley & Sons | 2015 |  | Đánh giá hiệu năng mạng |  |  |  |
|  | Bài giảng Điện toán đám mây | Trần Thiên Thành |  | 2019 |  | Điện toán đám mây |  |  |  |
|  | "Artificial Intelligence for .NET: Speech, Language, and Search." Building Smart Applications with Microsoft Cognitive Services APIs | Pathak, Nishith | Apress | 2017 |  | Đồ án chuyên ngành trí tuệ  nhân tạo |  |  |  |
|  | Bài giảng Đồ án xây dựng hệ thống  thông tin | Trần Thị Liên |  | 2020 |  | Đồ án xây dựng hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | Trần Thiên Thành, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Kim Phượng, Phan Đình Sinh |  | 2019 |  | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Các hệ cơ sở dữ liệu | Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà | NXB Giáo dục | 2004 |  | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  nâng cao |  |  |  |
|  | Business Intelligence | David Loshin | Morgan Kaufmann | 2013 |  | Hệ thống kinh doanh thông minh |  |  |  |
|  | Giáo trình Hệ điều hành phân tán | Hà Quang Thụy |  | 2010 |  | Hệ thống phân tán |  |  |  |
|  | Machine Learning cơ bản | Vũ Hữu Tiệp |  | 2019 |  | Học máy 1,2 |  |  |  |
|  | Deep Learning | Ian Goodfellow,  Yoshua Bengio,  Aaron Courville | MIT Press | 2016 |  | Học sâu và ứng dụng |  |  |  |
|  | Kiểm thử tự động | Khoa CNTT |  |  |  | Kiểm thử tự động |  |  |  |
|  | Complete Guide to Test Automation: Techniques, Practices, and Patterns for Building and Maintaining Effevtive Software Project | Arnon Axelrod | Apress | 2018 |  | Kiểm thử tự động |  |  |  |
|  | Giáo trình Kiểm thử phần mềm | Phạm Ngọc Hùng,  Trương Anh Hoàng,  Đặng Văn Hưng | ĐH Công Nghệ | 2014 |  | Kiểm thử và bảo đảm chất lượng  phần mềm |  |  |  |
|  | QA Quality Assurance & Software Testing Fundamentals | Liliana Iancu | Independently published | 2019 |  | Kiểm thử và bảo đảm chất lượng  phần mềm |  |  |  |
|  | Applied SOA: Service-Oriented Architecture and Design Strategies | Michael Rosen, Boris Lublinsky, Kevin T. Smith, Marc J. Balcer | John Wiley & Sons | 2012 |  | Kiến trúc hướng dịch vụ |  |  |  |
|  | Service-Oriented Architecture: Analysis and Design for Services and Microservices | Thomas Erl | Prentice Hall | 2016 |  | Kiến trúc hướng dịch vụ |  |  |  |
|  | Fundamentals of C++ Programming  (free book) | Richard L. Halterman | Southern Adventist  University | 2019 |  | Kỹ thuật lập trình |  |  |  |
|  | The art of computer programming  (3th Edition) | Donald E.Knuth | Addison Wesley | 2011 |  | Kỹ thuật lập trình |  |  |  |
|  | Giáo trình Khai phá dữ liệu | Nguyễn Hà Nam, Nguyễn Trí Thành, Hà Quang Thụy | NXB ĐHQG Hà Nội | 2013 |  | Khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Lập trình cơ bản | Lê Xuân Việt | NXB Xây dựng | 2016 |  | Lập trình cơ bản |  |  |  |
|  | Game development with Unity (2nd edition) | Michelle Menard, Bryan Wagstaff | Cengage Learning  PTR | 2015 |  | Lập trình Game |  |  |  |
|  | Embedded system circuits and programming | Julio Sanchez,  Maria P. Canton | CRC Press | 2012 |  | Lập trình hệ thống nhúng |  |  |  |
|  | Embedded Systems ARM® Programming and Optimization | Jason D. Bakos | Elsevier | 2016 |  | Lập trình hệ thống nhúng |  |  |  |
|  | Giáo trình lập trình hướng đối tượng | Trần Thiên Thành, Lê Quang Hùng, Phạm Văn Việt, Trần Thị Liên, Lê Thị Thu Nga | ĐHQN | 2016 |  | Lập trình hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Hands-On Network Programming with C# and .NET Core | Sean Burns | Packt Publishing Ltd | 2019 |  | Lập trình mạng |  |  |  |
|  | Giáo trình Lập trình cho thiết bị di động trên nền tảng Android | Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Loan, Vũ Sơn Lâm, Trần Đình Luyện | NXB Khoa học và  Kỹ thuật | 2019 |  | Lập trình Mobile |  |  |  |
|  | Programming in Python 3: A Complete Introduction to the Python Language (2nd edition) | Mark Summerfield | Addison Wesley | 2010 |  | Lập trình Python |  |  |  |
|  | Artificial Intelligent: A Modern Approach | Stuart Russell, Peter Norvig | Prentice Hall | 2010 |  | Lập trình trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Principles of Artificial Intelligence | Nils J Nilsson,  Morgan Kaufmann | Morgan Kaujmann | 2014 |  | Lập trình trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Beginning C# 6 Programming with Visual Studio 2015 | Benjamin Perkins,  Jacob Wibe Hammer,  Jon D.Reid | Wrox | 2016 |  | Lập trình ứng dụng Desktop |  |  |  |
|  | Pro C# 7: With .NET and .NET Core | Philip Japikse Andrew Troelsen | Apress | 2017 |  | Lập trình ứng dụng Desktop |  |  |  |
|  | Fundamentals-of-Computer-Programming-with-C sharp | Svetlin Nakov & Co |  | 2013 |  | Lập trình ứng dụng Desktop |  |  |  |
|  | Giáo trình Lập trình ứng dụng Web | Hồ Văn Lâm, Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Kim Phượng | NXB Xây dựng | 2019 |  | Lập trình ứng dụng Web |  |  |  |
|  | Wireless Internet Handbook: Technologies, Standards, and Applications | Borko Furht,  Mohammad Ilyas | Auerbach  Publications | 2003 |  | Mạng không dây |  |  |  |
|  | Computer Networks (5th edition) | Andrew S. Tanenbaum | Pearson | 2010 |  | Mạng không dây |  |  |  |
|  | Software Engineering (9th edition) | Ian Sommerville | Addison-Wasley | 2011 |  | Một số vấn đề hiện đại của CNPM |  |  |  |
|  | Introducing Data Science | Davy Cielen, Arno D. B. Meysman, Mohamed Ali | Manning | 2016 |  | Một số vấn đề hiện đại của khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud | William Stallings | Pearson Education | 2016 |  | Một số vấn đề hiện đại của mạng máy tính |  |  |  |
|  | The Unified Modeling Language User Guide (2nd Edition) | Grady Booch | Addison-Wesley Professional | 2017 |  | Ngôn ngữ mô hình hóa |  |  |  |
|  | Operating System Concepts (9th Edition) | Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne | Wiley | 2012 |  | Nguyên lý hệ điều hành |  |  |  |
|  | Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành | Hồ Đắc Phương | NXB Giáo dục | 2010 |  | Nguyên lý hệ điều hành |  |  |  |
|  | Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu | Phạm Văn Phu | Khoa CNTT  ĐHQN | 2015 |  | Nhập môn cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Introduction to Networks – CCNA1 | Cisco | Cisco | 2019 |  | Nhập môn mạng máy tính |  |  |  |
|  | Bài giảng phân tích và thiết kế thuật toán | Lê Xuân Việt,  Dương Hoàng Huyên | Khoa CNTT  ĐHQN | 2018 |  | Nhập môn thuật toán |  |  |  |
|  | Bài giảng Trí tuệ nhân tạo | Lê Xuân Vinh | Khoa CNTT  ĐHQN | 2018 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Object-Oriented and Classical Software Engineering | Stephen Schach | The McGraw Hill | 2010 |  | Phát triển phần mềm hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Software Development: An Open Source Approach | Allen Tucker | CRC Press | 2011 |  | Phát triền phần mềm nguồn mở |  |  |  |
|  | Moodle E-learing Course Development | William Rice | Packt | 2015 |  | Phát triền phần mềm nguồn mở |  |  |  |
|  | Getting started with Open Source Software Development | IBM | IBM | 2010 |  | Phát triển phần mềm nguồn mở |  |  |  |
|  | Bài giảng phân tích dữ liệu lớn | Trần Thiên Thành | Khoa CNTT  ĐHQN | 2019 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Network analysis, architecture, and  design | McCabe, James D | Elsevier | 2010 |  | Phân tích thiết kế mạng |  |  |  |
|  | Software Engineering in practices  (8th edition) | Roger Pressmane | Mc Graw Hill  Education | 2015 |  | Phân tích và đặc tả yêu cầu  phần mềm |  |  |  |
|  | Phân tích thiết kế hướng đối tượng | Trương Ninh Thuận, Đặng Đức Hạnh | NXB ĐHQG Hà Nội | 2013 |  | Phân tích và thiết kế hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++ | Nguyễn Văn Ba | NXB ĐHQG Hà Nội | 2008 |  | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin |  |  |  |
|  | Principles of Computer Systems and Network Management | Verma,  Dinesh Chandra | Springer | 2009 |  | Quản lý mạng máy tính |  |  |  |
|  | Hệ thống thông tin quản lý | Trần Thị Song Minh | NXB ĐHKTQD | 2019 |  | Quản trị hệ thống thông tin |  |  |  |
|  | Switching, Routing, and Wireless Essentials (CCNA v7) Companion Guide, Cisco Networking Academy | Cisco | Cisco | 2019 |  | Quản trị mạng |  |  |  |
|  | Linux Network Administrator’s Guide (3rd) | Olaf Kirch, Terry Dawson | O'Reilly | 2005 |  | Quản trị mạng Linux |  |  |  |
|  | Installing and Configuring Windows  Server® 2012 R2 Exam 70-410 | Craig Zacker | John Wiley & Sons | 2014 |  | Quản trị mạng Windows 1 |  |  |  |
|  | Implementing an Advanced Server  InfrastructureExam 70- 414 | Patrick Regan | Wiley | 2014 |  | Quản trị mạng Windows 2 |  |  |  |
|  | Oxford English for Information Technology | Eric H. Glendinning, John McEwan | Oxford University  Press | 2006 |  | Tiếng Anh chuyên ngành |  |  |  |
|  | Bài giảng Toán logic | Hồ Anh Minh |  | 2019 |  | Toán logic |  |  |  |
|  | Discrete Mathematics and its Applications (Seventh Edition) | Kenneth H. Rosen | McGraw-Hill | 2012 |  | Toán rời rạc |  |  |  |
|  | Human-Computer Interaction: Fundamentals and Practice | Gerard Jounghyun Kim | CRC Press | 2015 |  | Tương tác người - máy |  |  |  |
|  | Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, 5th Edition | Helen Sharp, Jennifer Preece, Yvonne Rogers | John Wiley & Sons | 2019 |  | Tương tác người - máy |  |  |  |
|  | Computer Vision: A Modern  Approach | Forcyth and Ponce | Addison-Wesley | 2010 |  | Thị giác máy |  |  |  |
|  | Scaling Networks - CCNA3 | Cisco | Cisco | 2018 |  | Thiết bị mạng |  |  |  |
|  | Software engineering in practice  (8th edition) | Roger Pressman | Mc Graw Hill  Education | 2015 |  | Thiết kế phần mềm |  |  |  |
|  | Introduction to the Design and Analysis of Algorithm (3rd edition) | Anany Levitin | Pearson Education | 2011 |  | Thuật toán nâng cao |  |  |  |
|  | Creating high performance teams- Applied strategies and tools for managers and team members | Ramon J. Aldag, Loren w. kuzuhara | Routledge Taylor &  Francis | 2015 |  | Thực hành làm việc nhóm |  |  |  |
|  | Giáo trình Kỹ nghệ phần mềm | Nguyễn Văn Vỵ,  Nguyễn Việt Hà | NXB Giáo dục | 2010 |  | Thực hành làm việc nhóm |  |  |  |
|  | IT Essentials v7 Companion Guide | Cisco | Cisco | 2019 |  | Thực hành máy tính |  |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn thực tập nhận thức cho sinh viên ngành CNTT | Khoa CNTT | Khoa CNTT  ĐHQN | 2019 |  | Thực tập nhận thức |  |  |  |
|  | Giáo trình Thương mại điện tử hiện đại | Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải | NXB Tài Chính |  |  | Thương mại điện tử |  |  |  |
|  | Multimedia Communications | Jerry D.Gibson | Academic Press | 2013 |  | Truyền thông đa phương tiện |  |  |  |
|  | Bài giảng Trực quan hóa dữ liệu | Trần Thị Liên | Khoa CNTT  ĐHQN | 2020 |  | Trực quan hóa dữ liệu |  |  |  |
|  | *Data Visualization: Principles and Practice*, Second Edition | Trần Thị Liên | A K Peters/CRC Press | 2014 |  | Trực quan hóa dữ liệu |  |  |  |
|  | Digital Image Processing (4th Edition) | Rafael C. Gonzalez,  Richard E. Woods | Pearson Education | 2017 |  | Xử lý ảnh số |  |  |  |
|  | Speech and Language Processing | Daniel Jurasky, James H. Martin | Prentice Hall | 2019 |  | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên |  |  |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo**

| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Máy tính để bàn | 2020 | 150 | Cái | Các học phần sử dụng máy tính để thực hành. | Cả khóa học | 01 người/01 máy |  |
| 2 | Máy chủ | 2016 | 02 | Cái | Các học phần liên quan đến mạng máy tính, lập trình ứng dụng web, khai thác dữ liệu lớn. | Cả khóa học | Dùng chung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai**  **KT. Trưởng Khoa Toán và Thống kê**  **Phó Trưởng khoa**  **TS. LÊ QUANG THUẬN** |  | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **Phương pháp Toán sơ cấp** Mã ngành: **8460113**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

**1. Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên,**  **ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;**  **Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ,**  **nước,**  **năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | Lê Công Trình  22/12/1980 | 211651023, Việt Nam | PGS, 2019 | TS,  Đức,  2010 | Toán học | 01/09/2022 |  | 3704000527 | 20 | 01 | 00 |  |
| 2 | Lê Quang Thuận  05/09/1980 | 211633487, Việt Nam |  | TS, Hà Lan, 2013 | Toán học | 01/09/2002 |  | 3704000526 | 20 | 01 | 01 |  |
| 3 | Đinh Công Hướng,  09/09/1974 | 052074013826,  Việt Nam | PGS, 2016 | TS, Việt Nam, 2006 | Toán học | 01/10/1997 |  | 3701003299 | 26 | 05 | 01 |  |
| 4 | Hoàng Văn Đức,  01/01/1987 | 230684059,  Việt Nam |  | TS, Pháp, 2020 | Toán học | 05/05/2010 |  | 5210005351 | 12 |  |  |  |
| 5 | Nguyễn Ngọc Quốc Thương,  21/01/1984 | 054084008382  Việt Nam |  | Tiến sĩ, Ý, 2015 | Toán học | 10/2006 |  | 5208003451 | 16 | 04 |  |  |
| 6 | Ngô Lâm Xuân Châu  08/01/1981 | 052081005917, Việt Nam |  | TS, Áo, 2011 | Toán học | 02/01/2006, dài hạn |  | 5212007470 | 17 | 01 |  |  |
| 7 | Đinh Thanh Đức,  28/02/1960 | 211665701, Việt Nam | PGS, 2008 | TS, VN, 2000 | Toán học | 1986 |  | 4100706477 | 37 | 2 |  |  |
| 8 | Trần Ngọc Nguyên  10/03/1991 | 215195913, Việt Nam |  | TS, Pháp, 2018 | Sư phạm Toán học | 01/11/2013 |  | 5213009215 | 9 | 00 | 01 |  |
| 9 | Huỳnh Văn Ngãi  25/06/1971 | 211221613  Việt Nam | PGS 2013 | TSKH, Pháp 2007 | Toán học | 09/1993 |  | 3796032028 | 30 | 05 (4 Nafosted+ 1 Bộ) |  |  |
| 10 | Lê Thanh Hiếu  16/7/1982 | 211802114, Việt Nam |  | TS, Vq. Bỉ | Toán học | 01/09/2004 |  | 3707000904 | 18 | 01 | 01 |  |
| 11 | Thái Thuần Quang  01/01/1966 | 215047628  Viêt Nam | PGS,  2004 | TS, VN,  1999 | Toán học | 01/09/1988 |  | 3796032033 | 34 | 3 | 2 |  |
| 12 | Lê Văn An, 13/09/1988 | 225307837, Việt Nam |  | TS, Pháp, 2019 | Toán học | 9/2010 |  | 5210009663 | 12 |  | 01 |  |
| 13 | Nguyễn Đặng Thiên Thư, 01/10/1988 | 212557383, Việt Nam |  | TS, Ý, 2019 | Toán học | 9/2010 |  | 5210009664 | 12 |  |  |  |
| 14 | Nguyễn Hữu Trọn  23/4/1983 | 211739115  Việt Nam |  | TS, Pháp,  2012 | Toán ứng dụng | 9/2005 |  | 3707000856 | 17 | 1 | 2 |  |
| 15 | Nguyễn Văn Thành  18/10/1990 | 215086611  Việt Nam |  | TS, Pháp, 2017 | Toán học | 02/10/2012 |  | 5212010244 | 10 |  | 01 |  |
| 16 | Phạm Thùy Hương  29/8/1984 | 054184000243  Việt Nam |  | TS, Đức, 2016 | Toán học | 11/2006 |  | 5208003450 | 16 |  | 1 |  |
| 17 | Nguyễn Bin  27/2/1984 | 211852613  Việt Nam |  | TS, Bồ Đào Nha, 2019 | Toán học | 11/2007 |  | 5208003444 | 15 |  |  |  |
| 18 | Nguyễn Bảo Trân 31/05/1986 | 212681926,  Việt Nam |  | TS, Chile và Pháp, 2017 | Toán học | 09/2012 |  | 5212005358 | 10 | 0 | 0 |  |
| 19 | Huỳnh Minh Hiền  10/03/1982 | 215555191, Việt Nam |  | TS, Đức, 2014 | Toán học | 15/9/2004 |  | 3707000903 | 18 |  | 02 |  |
| 20 | Lâm Thị Thanh Tâm,  14/07/1980 | 215505900, Việt Nam |  | TS, Hà Lan, 2015 | Toán học | 01/09/2022 |  | 3704000525 | 20 |  | 01 |  |
| 21 | Lê Thanh Bính  26/03/1987 | 052087018796, Việt Nam |  | TS, Pháp,  2016 | Toán học | 09/05/2011 |  | 5210005348 | 11 | 1 | 1 |  |
| 22 | Thái Trung Hiếu 15/11/1991 | 215167403, Việt Nam |  | TS, Mỹ, 2020 | Toán học | 01/09/2013 |  | 5213009214 | 9 | 0 | 0 |  |
| 23 | Nguyễn Văn Vũ 09/09/1989 | 215052097, Việt Nam |  | TS, Pháp 2016 | Toán học |  |  | 5212006540 | 10 | 01 | 01 |  |
| 24 | Mai Thành Tấn  09/11/1980 | 211719706, Việt Nam |  | TS, Đức, 2012 | Toán học | 01/09/2002 |  | 3704000524 | 20 | 01 | 02 |  |
| 25 | Trần Đình Lương  04/10/1965 | 211059248;  Việt Nam |  | TS, Mỹ,  2009 | Toán học | 09/1985 |  | 3796032112 | 37 năm | 0 | 4 |  |
| 26 | Lương Đăng Kỳ  12/01/1984 |  | PGS, 2018 | TS, Pháp, 2012 | Toán học | 9/2005 |  | 3707000907 | 17 | 02 | 02 |  |
| 27 | Nguyễn Văn Đại  6/7/1981 | 205068696 |  | TS, VN, 2017 | Toán học | 2007 |  | 5208003443 | 15 | 05 | 01 |  |
| 28 | Dương Thanh Vỹ  18/10/1981 | 211753077, Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2013 | Toán học | 01/10/2003 |  | 3707000906 | 19 | 00 | 01 |  |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo Đại số và Lí thuyết số của cơ sở đào tạo**

| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy**  **(học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ** | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Lê Thanh Hiếu | Đại số tuyến tính nâng cao | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Trần Đình Lương |
| 2 | Ngô Lâm Xuân Châu | Đại số hiện đại | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Phạm Thùy Hương |
| 3 | Lương Đăng Kỳ | Lý thuyết hàm biến thực | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Mai Thành Tấn |
| 4 | Lâm Thị Thanh Tâm | Lý thuyết xác suất | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Lê Quang Thuận |
| 5 | Lê Công Trình | Nhập môn hình học đại số | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Phạm Thùy Hương |
| 6 | Thái Thuần Quang | Giải tích hàm ứng dụng | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Huỳnh Minh Hiền |
| 7 | Thái Thuần Quang | Giải tích phức và ứng dụng | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Nguyễn Văn Đại |
| 8 | Huỳnh Văn Ngãi | Lý thuyết tối ưu | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Nguyễn Văn Vũ |
| 9 | Nguyễn Văn Vũ | Tổ hợp và đồ thị | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Lâm Thị Thanh Tâm |  |  |  |
| 10 | Nguyễn Ngọc Quốc Thương | Hình học sơ cấp | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| Ngô Lâm Xuân Châu |  |  |  |
| 11 | Nguyễn Văn Thành | Bất đẳng thức | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| Dương Thanh Vỹ |  |  |  |
| 12 | Lê Thanh Hiếu | Lý thuyết số | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| Phạm Thùy Hương |
| 13 | Lê Công Trình | Phương trình hàm | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Dương Thanh Vỹ |
| 14 | Huỳnh Văn Ngãi | Phương pháp xác suất trong tổ hợp | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Lê Quang Thuận |
| 15 | Nguyễn Văn Thành | Đa thức và ứng dụng | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Nguyễn Bảo Trân |
| 16 | Huỳnh Minh Hiền | Dãy số và chuỗi số | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Lương Đăng Kỳ |
| 17 | Nguyễn Hữu Trọn | Phương pháp biến phân trong toán sơ cấp | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Nguyễn Ngọc Quốc Thương |
| 18 | Đinh Công Hướng | Sai phân và ứng dụng | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Phan Thanh Nam |
| 19 | Mai Thành Tấn | Lượng giác và ứng dụng | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Nguyễn Ngọc Quốc Thương |
| 20 | Đinh Thanh Đức | Hàm đặc biệt và ứng dụng | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Lê Quang Thuận |  |  |  |  |
| 21 | Ngô Lâm Xuân Châu | Hình học tổ hợp | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Lê Công Trình |
| 22 | GV Khoa Toán và Thống kê | Thực tập 1 | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| 23 | GV Khoa Toán và Thống kê | Thực tập 2 | Học kỳ 2, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| 24 | GV Khoa Toán và Thống kê | Đề án tốt nghiệp | Học kỳ 2, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | Lê Công Trình, 12/12/1980, Trưởng khoa | PGS (2019), TS (2010) | Toán học / Đại số và Lý thuyết số |  |
| 2 | Lê Quang Thuận, 05/09/1980, Phó Trưởng khoa | TS (2013) | Toán học / Toán ứng dụng |  |
| 3 | Lê Thanh Hiếu, 16/07/1982, Phó Trưởng khoa | TS (2014) | Toán học/ Đại số và Lý thuyết số |  |

**2. Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| 1 |  | NAFOSTED | Hệ bất đẳng thức và đường cong: Những tính chất tô pô, giải tích và ứng dụng trong tối ưu | PGS.TSKH. Huỳnh Văn Ngãi |  | 2016 | Đạt | TS. Lê Công Trình  TS. Nguyễn Hữu Trọn  TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương |  |
| 2 |  | Bộ | Biểu diễn đa thức không âm và ứng dụng trong tối ưu đa thức | TS. Lê Công Trình |  | 2018 | Xuất sắc |  |  |
| 3 |  | Cơ sở | Dáng điệu thời gian lớn của nghiệm phương trình Hamilton-Jacobi trong trường hợp không tuần hoàn | TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương |  | 2019 | Xuất sắc |  |  |
| 4 | B2018-DQN-05 | Bộ | Một số bài toán điều khiển tối ưu cho các hệ điều khiển phi tuyến kết hợp với phương trình tổng quát có tham số | TS. Lê Quang Thuận |  | 2021 | Đạt | TS. Nguyễn Hữu Trọn,  TS. Nguyễn Văn Vũ  TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương  TS. Lâm Thị Thanh Tâm  ThS. Dương Thanh Vỹ  TS. Lê Thanh Bính |  |
| 5 |  | NAFOSTED | Hệ biến phận: Tính ổn định và dáng điệu tiệm cận của nghiệm với ứng dụng trong Điều khiển tối ưu và tối ưu đa thức | PGS.TSKH. Huỳnh Văn Ngãi |  | 2019 | Đạt | TS. Nguyễn Hữu Trọn  TS. Lê Công Trình |  |
| 6 | 101.01-2020.12 | NAFOSTED | Một số vấn đề chọn lọc của Giải tích biến phân với ứng dụng trong lý thuyết xấp xỉ, phương trình Hamilton-Jacobi, bài toán mô men và lý thuyết độ lệch lớn | PGS.TSKH. Huỳnh Văn Ngãi |  | 2022 | Đang thực hiện | PGS.TS. Lê Công Trình  TS. Nguyễn Hữu Trọn  TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương |  |
| 7 | T2018.553.02 | Cơ sở | Biểu diễn hạng thấp cho đa thức tổng bình phương Hermit và ứng dụng | TS. Lê Thanh Hiếu | 1590/QĐ-ĐHQN | 2019 | Tốt |  |  |
| 8 | 101.04-2017.312 | NAFOSTED | Một số vấn đề trong đại số vi phân và hình học đại số có sử dụng các hệ đại số máy tính | TS. Ngô Lâm Xuân Châu |  | 2020 | Gia hạn | TS. Lê Thanh Hiếu  TS. Phạm Thùy Hương |  |
| 9 | T2017.540.43 | Cơ sở | Một số mô hình phân tích nhân tố chung cho các dữ liệu đa chiều dạng multiset | TS. Lâm Thị Thanh Tâm | 1225/QĐ-ĐHQN | 2018 | Xuất sắc | TS. Lâm Thị Thanh Tâm  ThS. Nguyễn Thị Phương Lan |  |
| 10 | B2020-DQN-01 | Cấp Bộ | Bài toán thiết kế quan sát hàm trạng thái cho một số lớp hệ điều khiển | PGS.TS. Đinh Công Hướng | 2965/QĐ BGD ĐT, Ngày 21/09/2021 | 13/10/2021 | Xuất sắc | PGS.TS. Phan Thanh Nam,  TS. Huỳnh Minh Hiền,  Ths. Đào Thị Hải Yến |  |
| 11 | 101.02-2017.310 | NAFOSTED | Một số vấn đề chọn lọc về bất đẳng thứ, lý thuyết hệ động lực và ứng dụng | PGS.TS. Đinh Thanh Đức | 259/QĐ-HĐQL-NAFOSTED | 02/03/2021 | Đạt | TS. Lê Quang Thuận  PGS.TS. Đinh Công Hướng  ThS. Nguyễn Dữ Vi Nhân |  |
| 12 | 101.01-2018.309 | NAFOSTED | Phương trình suy rộng: Tính chính quy, lược đồ lặp kiểu Newton với ứng dụng trong Giải tích biến phân, Tối ưu và Tối ưu vận tải | TS. Nguyễn Hữu Trọn |  | 2021 | Đạt | TS. Nguyễn Văn Thành  TS. Nguyễn Văn Vũ |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
| 1 | Huynh Van Ngai, Nguyen Huu Tron, Nguyen Van Vu, Michel Thera (2019), Directional Metric Pseudo Subregularity of Set-valued Mappings: a General Model, Set-Valued and Variational Analysis. |  |
| 2 | Phan Thanh Nam, LT Hiep (2019), State bounding for positive coupled differential - difference equations with bounded disturbances, IET Control Theory and Application. |  |
| 3 | PN Pathirana, MS Karunarathne, GL Williams, Phan Thanh Nam, H Durrant-Whyte (2018), Robust and Accurate Capture of Human Joint Pose Using an Inertial Sensor, IEEE Journal of translational engineering in health and medicine. |  |
| 4 | Hieu Trinh, Dinh Cong Huong, Saeid Nahavandi, Observers design for positive fractional-order interconnected time-delay Systems (2019), Transactions of the Institute of Measurement and Control, 41(2), 378-391 |  |
| 5 | Nguyễn Đặng Thiên Thư, Fick Law and Sticky Brownian Motions, Journal of Statistical Physics, 2018 |  |
| 6 | Nguyễn Đặng Thiên Thư (2019), Particle Model for the Reservoirs in the Simple Symmetric Exclusion Process, Journal of Statistical Physics |  |
| 7 | Huỳnh Minh Hiền (2019), Expansiveness for the geodesic flow and horocycle flows on compact Riemann surfaces of constant negative curvature, Journal of Mathematical Analysis and Applications |  |
| 8 | Paul Armand, Tran Ngoc Nguyen (2019), An Augmented Lagrangian Method for Equality Constrained Optimization with Rapid Infeasibility Detection Capabilities, Journal of Optimization Theory and Applications |  |
| 9 | S. Adly, A. Hantoute, Nguyen Bao Tran (2019), Lyapunov stability of differential inclusions with Lipschitz Cusco perturbations of maximal monotone operators, Set-Valued and Variational Analysis |  |
| 10 | S. Adly, A. Hantoute, Nguyen Bao Tran (2019), Weak Lyapunov functions and differential inclusions involving prox-regular sets, Journal of Nonlinear and Covnex Analysis |  |
| 11 | Lê Công Trình, Lương Việt Chương (2020), On Tangent Cones of Analytic Sets and Ł ojasiewicz Exponents, Bulletin of the Iranian Mathematical Society |  |
| 12 | Huỳnh Minh Hiền (2020),, A solution to Flinn’s conjecture on weakly expansive flows, Ergodic Theory and Dynamical Systems |  |
| 13 | Huỳnh Minh Hiền (2020),, Fundamental domains in PSL(2,R) for Fuchsian groups, Differential Geometry and its Applications |  |
| 14 | Bui Le Trong Thanh, Nguyen Ngoc Quoc Thuong (2020),, Passing to the limit on small parameters for generalized viscous Cahn-Hilliard type equations with nonlinear source, Electronic Journal of Differential Equations |  |
| 15 | Dinh Thanh Duc,Nguyen Ngoc Hue (2020), Jensen-type inequalities and their applications, J. Math. Inequal. |  |
| 16 | Lê Văn An (2020),, Carleson measures and Toeplitz operators on small Bergman  spaces on the ball, Czechoslovak Mathematical Journal |  |
| 17 | Hieu Thai (2020), The wedge family of the cohomology of the C-motivic Steenrod algebra, Homology, Homotopy and Applications |  |
| 18 | Thuy Huong Pham (2020), Pedro Macias Marques, A note on ﬁnite determinacy of matrices, Pure and Applied Mathematics Quarterly |  |
| 19 | Gert-Martin Greuel, Thuy Huong Pham (2020), Algorithms for group actions in arbitrary characteristic and a problem in singularity theory, Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing |  |
| 20 | Ngô Lâm Xuân Châu, Hà Trọng Thi (2020), Möbius transformations on algebraic ODEs of order one and algebraic general solutions of the autonomous equivalence classes, Journal of Computational and Applied  Mathematics |  |
| 21 | PN Pathirana, MS Karunarathne, GL Williams, Phan Thanh Nam, H Durrant-Whyte (2020), Robust and Accurate Capture of Human Joint Pose Using an Inertial Sensor, IEEE Journal of translational engineering in health and medicine |  |
| 22 | Phan Thanh Nam, LT Hiep (2020), State bounding for positive coupled differential - difference equations with bounded disturbances, IET Control Theory and Application |  |
| 23 | Nguyen Huu Sau, Dinh Cong Huong, Mai Viet Thuan (2020), New results on reachable sets bounding for delayed positive singular systems with bounded disturbances |  |
| 24 | Nguyen Tong Xuan and Roberto Fernandez (2020), Convergence of Cluster and Virial expansions for Repulsive Classical Gases, Journal of Statistical Physics |  |
| 25 | Dinh Thanh Duc, Nguyen Du Vi Nhan, Nguyen Ngoc Hue, Vu Kim Tuan (2020), Convexity according to a pair of quasi-arithmetic means and inequalities, J. Math. Anal. Appl., |  |
| 26 | Thai Thuan Quang, Lien Vuong Lam (2020), Meromorphic Extensions of (·, W)-Meromorphic Functions, Complex Analysis and Operator Theory |  |
| 27 | Nam, Phan Thanh, Thuan, Le Quang; Nguyen, Tran Ngoc; Trinh, Hieu (2021) Comparison principle for positive time-delay systems: an extension and its application. J. Franklin Inst. 358 (2021), no. 13 |  |
| 28 | Armand, Paul; Tran, Ngoc Nguyen (2021), Local convergence analysis of a primal-dual method for bound-constrained optimization without SOSC. J. Optim. Theory Appl. |  |
| 29 | Tinh, C. T.; Nam, P. T.; Nguyen, T. N.; Trinh, H. (2021) Exponential estimate with a time-varying factor for positive discrete-time systems with time-delays. Appl. Math. Lett |  |
| 30 | Dinh, Trung Hoa; Ho, Minh Toan; Le, Cong Trinh (2021) Positivstellensätze for polynomial matrices. Positivity 25. |  |
|  |  |  |

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau:

- Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), *t*ên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

- Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tên bài viết’, tên tập san, số, kì/thời gian phát hành, số trang.

- Tác giả (Năm xuất bản), *tên tài liệu*, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập.

- Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’*, [trong] tên kỷ yếu*, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

**3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

| **STT** | **Hạng mục** | **Số lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần /môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 03 | 300 | Các học phòng chung | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 02 | 150 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 6,7, 8 |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành, ngoại ngữ | Cả khóa học |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 01 | 3.339 | Các học phần trong chương trình đào tạo | Cả khóa học |  |
| 3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 08 | 380 | Các học phần sử dụng phóng máy thực hành | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(1)* |
|  | Giáo trình Giải tích 1 | Thái Thuần Quang (chủ biên) | Trường Đại học Quy Nhơn | 2016 |  | Giải tích 1 |  |  |  |
|  | Giáo trình Giải tích 2 | Thái Thuần Quang (chủ biên) | Trường Đại học Quy Nhơn | 2016 |  | Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Calculus | J. Stewart | Brooks/Cole, Cengage Learning | 2015 |  | Giải tích 1, Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Elementary Real Analysis | B. S. Thomson, G. B. Bruckner, A. M. Bruckner | Prentice Hall | 2001 |  | Giải tích 1, Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Giải tích các hàm nhiều biến | Đ. T. Lục, P. H. Điển và T. D.Phượng | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2002 |  | Giải tích 1, Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Linear operators. Part I. General theory. | N. Dunford andJ. T. Schwartz, | John Wiley& Sons, Inc., New York | 1988 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Cơ sở lý thuyết hàm và giải tích hàm, Tập 2 | N. V. Khuê, L. M. Hải | NXB. Giáo Dục | 2001 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Cơ sở lý thuyết hàm và giải tích hàm (bản dịch tiếng Việt) | N. A. Kolmogorov, S. V. Fomin | NXB. Giáo Dục | 1971 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Introduction to functional analysis | R. Meise, D. Vogt | Clarendon The Press, Oxford University Press, New York | 1997 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Giáo trình Giải tích hàm | T. T. Quang, Đ.T. Đức, N. V. Kính | Trường Đại học Quy Nhơn | 2004 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Hàm thực và giải tích hàm (Giải tích hiện đại) | H. Tụy | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2003 |  | Giải tích hàm, Phép tính biến phân |  |  |  |
|  | Cơ sở lý thuyết hàm biến phức | Nguyễn Thủy Thanh | NXB. ĐH & THCN | 1977 |  | Hàm biến phức |  |  |  |
|  | Hướng dẫn giải bài tập hàm biến phức | Nguyễn Thủy Thanh | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2003 |  | Hàm biến phức |  |  |  |
|  | Cơ sở phương trình vi phân và lý thuyết ổn định | Nguyễn Thế Hoàn, Phạm Phu | NXB. Giáo Dục | 2000 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Uniqueness and nonuniqueness criteria for ordinary differential equations | R. P. Agarwal, V. Lakshmikantham | World Scientific, Singapore | 1993 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Differntial equations | R. Sronson | Schaum’s outline series, McGraw Hill | 2003 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Differential  equations, An introduction to basic concepts, results and applications | I. I. Vrabie, | World Scientific, Singapore | 2004 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Nhập môn Số học thuật toán | Hà Huy Khoái | NXB. Khoa học | 1997 |  | Lý thuyết số và ứng dụng |  |  |  |
|  | Đại số và Số học, Tập 1 | Ngô Thúc Lanh | NXB. Giáo Dục | 1986 |  | Lý thuyết số và ứng dụng |  |  |  |
|  | Elementary Number Theory and its Applications | K. H. Rosen, | Addison Wesley | 2005 |  | Lý thuyết số và ứng dụng |  |  |  |
|  | Toán cao cấp: Tập 1, Đại số tuyến tính | Nguyễn Văn Giám, Mai Quý Năm, Nguyễn Hữu Quang, Nguyễn Sum, Ngô Sĩ Tùng | NXB. Giáo Dục | 1998 |  | Đại số tuyến tính 1 |  |  |  |
|  | Đại số tuyến tính và hình học giải tích | Đoàn Quỳnh (chủ biên) | NXB. ĐHQG Hà Nội | 1998 |  | Đại số tuyến tính 1 |  |  |  |
|  | Giáo trình Đại số tuyến tính | Ngô Việt Trung | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2001 |  | Đại số tuyến tính 2 |  |  |  |
|  | Đại số tuyến tính qua các ví dụ và các bài tập | Lê Tuấn Hoa | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2001 |  | Đại số tuyến tính 2 |  |  |  |
|  | Optimal Control | V. M. Alekseev, V. M. Tikhomirov, S. V. Fomin, | Springer US | 1987 |  | Điều khiển tối ưu |  |  |  |
|  | Functional Analysis, Calculus of Variations and Optimal Control | Francis Clarke | Springer, London | 2013 |  | Điều khiển tối ưu |  |  |  |
|  | Variational Analysis | R. T. Rockafellaf, R. Wets | Springer, Berlin | 1997 |  | Giải tích biến phân |  |  |  |
|  | Variational analysis and generalized dierentiation. I. Basic theory. | B. S.Mordukhovich, | Springer Verlag, Berlin | 2006 |  | Giải tích biến phân |  |  |  |
|  | Techniques of Variational Analysis | J. M. Borwein,  Q. J. Zhu | Springer | 2010 |  | Giải tích biến phân |  |  |  |
|  | Convex Analysis | R. T. Rockafellaf | Princeton University Press | 1970 |  | Giải tích lồi |  |  |  |
|  | Giải tích lồi | Đỗ Văn Lưu, Phan Huy Khải | NXB. KHKT Hà nội | 2000 |  | Giải tích lồi |  |  |  |
|  | Lý thuyết tối ưu Bài giảng lớp cao học | Hoàng Tụy | Viện toán học, Hà Nội | 2006 |  | Giải tích lồi |  |  |  |
|  | Giải tích số | Phạm Kỳ Anh | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2005 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | Giải tích số | Nguyễn Minh Chương (chủ biên), | NXB. Giáo Dục | 2009 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | An introduction to Numerical Analysis | E. Suli, D. Mayers | Cambridge University Press | 2003 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | Nonlinear Systems | Hassan K. Khalil. | Prentice Hall | 2001 |  | Hệ động lực và điều khiển |  |  |  |
|  | Nonlinear Dynamical Systems and Control: A Lyapunov-Based Approach | Wassim M. Haddad, Vijay Sekhar Chellaboina | Princeton University Press | 2008 |  | Hệ động lực và điều khiển |  |  |  |
|  | Foundations of Optimizations | O. Guler | Springer | 2010 |  | Lý Thuyết Tối ưu |  |  |  |
|  | Convex optimization | S. Boyd, L. Vandenberge | Cambrigde University Press | 2004 |  | Lý Thuyết Tối ưu |  |  |  |
|  | Quy hoạch tuyến tính: Lý thuyết cơ bản, Phương pháp đơn hình, Bài toán mạng, Thuật toán điểm trong | Phan Quốc Khánh, Trần Huệ Nương | NXB. Giáo Dục | 2003 |  | Quy hoạch tuyến tính, Tối ưu tổ hợp |  |  |  |
|  | Giáo trình Tối ưu tuyến tính | Trần Vũ Thiệu | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2004 |  | Quy hoạch tuyến tính |  |  |  |
|  | Numerical Optimization | J. Nocedal, Stephen J. Wright | Springer, NewYork | 2005 |  | Quy hoạch tuyến tính |  |  |  |
|  | Linear Programming: Foundations and Extensions | Robert J. Vanderbei | Springer US | 2008 |  | Quy hoạch tuyến tính |  |  |  |
|  | Numerical Optimization | J. Nocedal,  S. J. Wright | Springer, New York | 2006 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects | J. F. Bonnans, J. C. Gilbert, C. Lemaréchal, C. A. Sagastizábal | Springer Berlin Heidelberg | 2006 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | A First Course in Combinatorial Optimization | Jon Lee | Cambridge University Press | 2004 |  | Tối ưu tổ hợp |  |  |  |
|  | Giáo trình logic mờ và ứng dụng | Lê Xuân Vinh | Trường ĐH Quy Nhơn | 2017 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | A first course in fuzzy logic | Hung T. Nguyen, Albert A. Walker | Chapman & Hall/CRC | 2006 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Fuzzy logic with engineering applications | Timothy J. Ross | Wiley, Ltd | 2010 |  | Logic mờ và ứng dụng |  |  |  |
|  | Fuzzy systems for information processing | K. Asai (Editor) | Ohmsha, Ltd | 1995 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Logic mờ và ứng dụng | B.Bouchon Meunier, Hồ Thuần, Đặng Thanh Hà | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2007 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Hệ mờ và ứng dụng | Nguyễn Hoàng Phương và nhiều tác giả | NXB. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội | 1998 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo | Lê Xuân Vinh | Trường ĐH Quy Nhơn | 2015 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Trí tuệ nhân tạo | George F. Luger, William A. Stubblefield | NXB. Thống kê | 2000 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Trí tuệ nhân tạo | Nguyễn Thanh Thủy | NXB. Giáo Dục | 1995 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Artificial  Intelligence, A modern approach | Russell & Stuart J. | Prentice Hall | 1995 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Data Mining: Concepts and Techniques | Jiawei Han, Micheline Kamber | Morgan Kaufmann Publishers | 2006 |  | Nhập môn khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Data Warehousing Fundamentals for IT Professionals | Paulraj Ponniah. | John Wiley & Sons, Inc. | 2010 |  | Nhập môn khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Data Mining and Knowledge Discovery Handbook | Oded Maimon, Lior Rokach, | SpringerScience + Business Media, LLC. | 2005, 2010 |  | Nhập môn khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Giáo trình lý thuyết và bài tập JAVA | Trần Tiến Dũng | NXB. Giáo Dục. | 2002 |  | Lập trình hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML | Đặng Văn Đức | NXB. Giáo Dục | 2002 |  | Lập trình hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán và phát triển phần mềm | Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà, Trần Thiên Thành | NXB. Giaó Dục | 2008 |  | Cấu trúc dữ liệu |  |  |  |
|  | Cấu trúc dữ liệu và thuật toán | Đinh Mạnh Tường | NXB. KHKT Hà Nội | 2001 |  | Cấu trúc dữ liệu |  |  |  |
|  | Cơ sở dữ liệu – Lýthuyết và thực hành, | Nguyễn Bá Tường | NXB. KHKT Hà Nội | 2001 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ | Lê Tiến Vương | NXB. KHKT Hà Nội | 2000 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Cơ sở dữ liệu | Đỗ Trung Tuấn | NXB. Giáo Dục | 2000 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | The theory of relational database | David Maier | Computer Science Press | 1983 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Big Data Concept, Theories, and Applications | Shui Yu, Song Guo | Springer | 2016 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Big Data Analytics with R and Hadoop | Vignesh Prajapati | Packt Pulishing | 2013 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Data Analytics: Model and Algorithm for Intelligent Data Analysis | Thomas A. Runkler | Springer | 2013 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Modern multivariate statistical techniques | Izenman. | Springer | 2008 |  | Phương pháp tính toán trong dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | The Elements of Statistical Learning | Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman | Springer | 2009 |  | Phương pháp tính toán trong dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Introduction to Machine Learning | Ethem Alpaydın | MIT press | 2010 |  | Phương pháp tính toán trong dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Computer Graphics | Francis S. Hill | MacmillanPublishing Company, NewYork | 1990 |  | Đồ họa máy tính |  |  |  |
|  | Computer Graphics, C version | Donald Hearn, M.Pauline Baker | Prentice Hall International Inc, New Jersey | 1997 |  | Đồ họa máy tính |  |  |  |
|  | Computer Graphics,  Principle and Practice | James D.Foley, Andries Van Dam, Feiner, John Hughes | Addison Wesley, New York | 1996 |  | Đồ họa máy tính |  |  |  |
|  | Giáo trình Xử lý ảnh | Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình | NXB. KHKT Hà Nội | 2008 |  | Nhập môn xử lý ảnh |  |  |  |
|  | Computer Vision: A Modern Approach | Forcyth and Ponce | Addison Wesley | 2010 |  | Nhập môn xử lý ảnh |  |  |  |
|  | Business forecasting | Wilson, Keating | Boston Burrbridge: McGraw Hill Irwin. | 2002 |  | Lý thuyết dự báo |  |  |  |
|  | Hệ thống dự báo điều khiển kế hoạch ra quyết định | Loan Lê | NXB. Thống Kê TP. HCM | 2000 |  | Lý thuyết dự báo |  |  |  |
|  | Business forecasting and Planing | P. Shearer | Prentice Hall, New York | 1994 |  | Lý thuyết dự báo |  |  |  |
|  | Ứng dụng SPSS for windows để xử lý và phân tích dữ kiện nghiên cứu marketing, quản trị, kinh tế, tâm lý, xã hội. | Võ Văn Huy, Võ Thị Lan, Hoàng Trọng | NXB. KHKT | 1997 |  | Phần mềm SPSS và các ứng dụng |  |  |  |
|  | Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS | Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc | ĐHKT TP. HCM | 2008 |  | Phần mềm SPSS và các ứng dụng |  |  |  |
|  | SPSS for Beginners | Vijay Gupta | VJBooks Inc. | 1999 |  | Phần mềm SPSS và các ứng dụng |  |  |  |
|  | Xác suất thống kê (dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa) | Phạm Đức Hậu | NXB. Giáo Dục | 2010 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học y học | Đỗ Hàm | NXB. Y học, Hà nội | 2007 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Fundamental Concepts in the Design of Experiments | Hicks R.C., and Knneth V. T. | Oxford University, US | 1999 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology | Mead R., Curnow R.N., and Hasted A.M. | Chapman & Hall/CRC, USA | 1998 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Phân tích thống kê và dự báo | Nguyễn Hữu Dư | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2004 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán | Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ | NXB. Đại học Kinh tế Quốc dân. | 2011 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | An Introduction to Multivariate Statistical Analysis | Anderson, T. W | Wiley, New York | 2003 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | Statistical Techniques in Business & Economics | Douglas A, Lind,William G.Marxhal, Robert D.Mason | McGraw Hill | 2001 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | Xác suất thống kê | Đào Hữu Hồ | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2001 |  | Thống kê Bayes |  |  |  |
|  | The Theory of Probability | B. V. Gnedenko | Mir Publisher (Rusian) Moscow | 1978 |  | Thống kê Bayes |  |  |  |
|  | An introduction to Bayesian statistics | W. M. Bolstad | John Wiley & Son | 2007 |  | Thống kê Bayes |  |  |  |
|  | Xác suất thống kê | Tô Văn Ban | NXB. Giáo Dục | 2010 |  | Lý thuyết Thống kê, Lý thuyết Xác suất |  |  |  |
|  | Thống kê toán học | Đào Hữu Hồ, Nguyễn Văn Hữu, Hoàng Hữu Như | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2003 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Thống kê và ứng dụng | Đặng Hùng Thắng | NXB. Giáo Dục | 1999 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Giáo trình Xác suất Thống kê | Tống Đình Quỳ | NXB. Giáo Dục | 1999 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Lý thuyết xác suất | Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên | NXB. Giáo Dục | 2001 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Giáo trình Kỹ năng giao tiếp | Chu Văn Đức | NXB. Hà Nội | 2005 |  | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình |  |  |  |
|  | Communication Skills | Ferguson | Facts On File Inc. | 2004 |  | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình |  |  |  |
|  | Giáo trình Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh | Trịnh Quốc Trung | NXB. Phương Đông | 2010 |  | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình |  |  |  |
|  | Xây dựng nhóm hiệu quả (bản dịch tiếng Việt) | Brian Cole Miller | Alphabooks, NXB. Lao động – Xã hội, năm 2011 | 2007 |  | Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập |  |  |  |
|  | Quản lý nhóm (bản dịch tiếng Việt) | Lawrence Holpp | Alphabooks. NXB. Lao động – Xã hội | 2008 |  | Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập |  |  |  |
|  | Kỹ năng làm việc đồng đội | Lại Thế Luyện | NXB. Tổng hợp TP. HCM | 2012 |  | Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập |  |  |  |
|  | Critical thinking – một phong cách tư duy tường minh | Đỗ Kiên Trung | NXB. Tri thức, Hà Nội | 2010 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Critical thinking for Students | Roy van den Brink, Budgen | Howtobook, United Kingdom | 2006 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Critical thinking skills success in 20 minutes a day | Lauren Starkey | Learning express, New York | 2004 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Critical Thinking | Brooke Noel Moore & Richard Parker | Mc.Graw Hill,  New York | 2007 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Applied Linear Statistical Models w/Student CD-ROM 5th International Edition | Michael H. Kutner, John Neter, Christopher J. Nachtsheim | MGH | 2004 |  | Lý thuyết thống kê |  |  |  |
|  | Introduction to Nonlinear Optimization: Theory, Algorithms, and Applications with MATLAB | Amir Beck | SIAM | 2014 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | Practical Methods of Optimization, 2nd Edition | R. Fletcher | Wiley | 2000 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | Matrix Computations - 4e | Gene H. Golub , Charles F. Van Loan | Johns Hopkins University Press | 2013 |  | Đại số tuyến tính |  |  |  |
|  | Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices, and Least Squares | Stephen Boyd | Cambridge | 2018 |  | Đại số tuyến tính |  |  |  |
|  | The Data Science Handbook: Advice and Insights from 25 Amazing Data Scientists | Carl Shan, William Chen, Henry Wang, Max Song | Data Science Bookshelf | 2015 |  | Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Fundamentals of Database Systems, Global Edition 7th Edition | Ramez Elmasri , Shamkant B. Navathe | Pearson | 2017 |  | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition - 16e | Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon | Pearson | 2020 |  | Hệ thống thông tin quản lý |  |  |  |
|  | Programming Skills for Data Science: Start Writing Code to Wrangle, Analyze, and Visualize Data with R, First Edition | Joel Ross, Michael Freeman | Pearson | 2018 |  | Lập trình cho khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Introduction to Machine Learning, fourth edition | Ethem Alpaydin | The MIT Press | 2020 |  | Học máy cho Trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Machine Learning: An Algorithmic Perspective, Second Edition | Stephen Marsland | CRC | 2015 |  | Học máy cho Trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Data Mining: Concepts and Techniques | Jiawei Han , Micheline Kamber, Jian Pei | Morgan Kaufmann | 2011 |  | Khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Data Analysis and Visualization Using Python: Analyze Data to Create Visualizations for BI Systems 1st ed. Edition | Dr. Ossama Embarak | Apress | 2018 |  | Trực quan hóa dữ liệu |  |  |  |
|  | Big Data Analytics with R and Hadoop | Vignesh Prajapati | Packt | 2013 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Stochastic Processes with Applications | Rabi N. Bhattacharya, Edward C. Waymire | Society for Industrial and Applied Mathematics | 2009 |  | Các quá trình ngẫu nhiên |  |  |  |
|  | Numerical Analysis 10th Edition | Richard L. Burden, J. Douglas Faires | Cengage | 2015 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | An Introduction to Numerical Analysis | Endre Süli , David F. Mayers | Cambridge | 2003 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | Forecasting and Predictive Analytics with Forecast X 7th Edition | J. Holton Wilson, Barry Keating | MGH | 2018 |  | Chuỗi thời gian và lý thuyết dự báo nâng cao |  |  |  |
|  | Network Security Essentials:  Applications and Standards (4th edition) | William Stallings | Prentice Hall | 2011 |  | An toàn và an ninh mạng |  |  |  |
|  | Principles of Computer Security: CompTIA Security+ and Beyond (2nd edition) | Vincent Nestler,  Gregory White,  Wm. Arthur Conklin, Matthew Hirsch | Mc Graw-Hill | 2011 |  | An toàn và an ninh mạng |  |  |  |
|  | Security+ Guide to Network Security Fundamentals (6nd edition) | Mark Ciampa | Course Technology | 2018 |  | An toàn và an ninh mạng |  |  |  |
|  | Giáo trình Đánh giá và kiểm định an toàn hệ thống thông tin | Trần Đức Sự, Phạm Minh Thuấn | Học viện KTMM | 2013 |  | An toàn và bảo mật hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Giáo trình an toàn mạng máy tính | Lê Đình Thích, Hoàng Sỹ Tương | Học viện KTMM | 2013 |  | An toàn và bảo mật hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Giáo trình Kiểm thử phần mềm | Phạm Ngọc Hùng,  Trương Anh Hoàng,  Đặng Văn Hưng | ĐH Công Nghệ | 2014 |  | Bảo trì phần mềm |  |  |  |
|  | Mastering Blockchain | By Imran Bashir | Packt | 2017 |  | Block Chain và ứng dụng |  |  |  |
|  | Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật | Nguyễn Trung Trực | NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM | 2014 |  | Cấu trúc dữ liệu |  |  |  |
|  | Bài giảng Công nghệ .Net | Khoa CNTT |  | 2016 |  | Công nghệ .NET |  |  |  |
|  | Building Virtual Machine Labs: A Hands-On Guide 1st Edition | Tony Robinson | O'Reilly | 2017 |  | Công nghệ ảo hóa |  |  |  |
|  | Virtualization Essentials 1st Edition | Matthew Portnoy | Createspace | 2012 |  | Công nghệ ảo hóa |  |  |  |
|  | Learn Java for Web Development: Modern Java Web Development | Vishal Layka | Apress | 2014 |  | Công nghệ Java |  |  |  |
|  | Mastering Node .js | Sandro Pasquali | Packt | 2013 |  | Công nghệ lập trình ứng dụng |  |  |  |
|  | Bài giảng Cơ sở dữ liệu NoSQL | Trần Thiên Thành |  | 2019 |  | Cơ sở dữ liệu NoSQL |  |  |  |
|  | Introduction to time series Analysis and Forcasting (Second Edition) | Douglas C. Montgomery, Cheryl L. Jennings, Murat Kulahci | John Wiley & Son | 2015 |  | Dự báo chuỗi thời gian |  |  |  |
|  | Performance Evaluation by Simulation and Analysis with Applications to Computer Networks | Ken Chen | John Wiley & Sons | 2015 |  | Đánh giá hiệu năng mạng |  |  |  |
|  | Bài giảng Điện toán đám mây | Trần Thiên Thành |  | 2019 |  | Điện toán đám mây |  |  |  |
|  | "Artificial Intelligence for .NET: Speech, Language, and Search." Building Smart Applications with Microsoft Cognitive Services APIs | Pathak, Nishith | Apress | 2017 |  | Đồ án chuyên ngành trí tuệ  nhân tạo |  |  |  |
|  | Bài giảng Đồ án xây dựng hệ thống  thông tin | Trần Thị Liên |  | 2020 |  | Đồ án xây dựng hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | Trần Thiên Thành, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Kim Phượng, Phan Đình Sinh |  | 2019 |  | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Các hệ cơ sở dữ liệu | Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà | NXB Giáo dục | 2004 |  | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  nâng cao |  |  |  |
|  | Business Intelligence | David Loshin | Morgan Kaufmann | 2013 |  | Hệ thống kinh doanh thông minh |  |  |  |
|  | Giáo trình Hệ điều hành phân tán | Hà Quang Thụy |  | 2010 |  | Hệ thống phân tán |  |  |  |
|  | Machine Learning cơ bản | Vũ Hữu Tiệp |  | 2019 |  | Học máy 1,2 |  |  |  |
|  | Deep Learning | Ian Goodfellow,  Yoshua Bengio,  Aaron Courville | MIT Press | 2016 |  | Học sâu và ứng dụng |  |  |  |
|  | Kiểm thử tự động | Khoa CNTT |  |  |  | Kiểm thử tự động |  |  |  |
|  | Complete Guide to Test Automation: Techniques, Practices, and Patterns for Building and Maintaining Effevtive Software Project | Arnon Axelrod | Apress | 2018 |  | Kiểm thử tự động |  |  |  |
|  | Giáo trình Kiểm thử phần mềm | Phạm Ngọc Hùng,  Trương Anh Hoàng,  Đặng Văn Hưng | ĐH Công Nghệ | 2014 |  | Kiểm thử và bảo đảm chất lượng  phần mềm |  |  |  |
|  | QA Quality Assurance & Software Testing Fundamentals | Liliana Iancu | Independently published | 2019 |  | Kiểm thử và bảo đảm chất lượng  phần mềm |  |  |  |
|  | Applied SOA: Service-Oriented Architecture and Design Strategies | Michael Rosen, Boris Lublinsky, Kevin T. Smith, Marc J. Balcer | John Wiley & Sons | 2012 |  | Kiến trúc hướng dịch vụ |  |  |  |
|  | Service-Oriented Architecture: Analysis and Design for Services and Microservices | Thomas Erl | Prentice Hall | 2016 |  | Kiến trúc hướng dịch vụ |  |  |  |
|  | Fundamentals of C++ Programming  (free book) | Richard L. Halterman | Southern Adventist  University | 2019 |  | Kỹ thuật lập trình |  |  |  |
|  | The art of computer programming  (3th Edition) | Donald E.Knuth | Addison Wesley | 2011 |  | Kỹ thuật lập trình |  |  |  |
|  | Giáo trình Khai phá dữ liệu | Nguyễn Hà Nam, Nguyễn Trí Thành, Hà Quang Thụy | NXB ĐHQG Hà Nội | 2013 |  | Khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Lập trình cơ bản | Lê Xuân Việt | NXB Xây dựng | 2016 |  | Lập trình cơ bản |  |  |  |
|  | Game development with Unity (2nd edition) | Michelle Menard, Bryan Wagstaff | Cengage Learning  PTR | 2015 |  | Lập trình Game |  |  |  |
|  | Embedded system circuits and programming | Julio Sanchez,  Maria P. Canton | CRC Press | 2012 |  | Lập trình hệ thống nhúng |  |  |  |
|  | Embedded Systems ARM® Programming and Optimization | Jason D. Bakos | Elsevier | 2016 |  | Lập trình hệ thống nhúng |  |  |  |
|  | Giáo trình lập trình hướng đối tượng | Trần Thiên Thành, Lê Quang Hùng, Phạm Văn Việt, Trần Thị Liên, Lê Thị Thu Nga | ĐHQN | 2016 |  | Lập trình hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Hands-On Network Programming with C# and .NET Core | Sean Burns | Packt Publishing Ltd | 2019 |  | Lập trình mạng |  |  |  |
|  | Giáo trình Lập trình cho thiết bị di động trên nền tảng Android | Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Loan, Vũ Sơn Lâm, Trần Đình Luyện | NXB Khoa học và  Kỹ thuật | 2019 |  | Lập trình Mobile |  |  |  |
|  | Programming in Python 3: A Complete Introduction to the Python Language (2nd edition) | Mark Summerfield | Addison Wesley | 2010 |  | Lập trình Python |  |  |  |
|  | Artificial Intelligent: A Modern Approach | Stuart Russell, Peter Norvig | Prentice Hall | 2010 |  | Lập trình trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Principles of Artificial Intelligence | Nils J Nilsson,  Morgan Kaufmann | Morgan Kaujmann | 2014 |  | Lập trình trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Beginning C# 6 Programming with Visual Studio 2015 | Benjamin Perkins,  Jacob Wibe Hammer,  Jon D.Reid | Wrox | 2016 |  | Lập trình ứng dụng Desktop |  |  |  |
|  | Pro C# 7: With .NET and .NET Core | Philip Japikse Andrew Troelsen | Apress | 2017 |  | Lập trình ứng dụng Desktop |  |  |  |
|  | Fundamentals-of-Computer-Programming-with-C sharp | Svetlin Nakov & Co |  | 2013 |  | Lập trình ứng dụng Desktop |  |  |  |
|  | Giáo trình Lập trình ứng dụng Web | Hồ Văn Lâm, Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Kim Phượng | NXB Xây dựng | 2019 |  | Lập trình ứng dụng Web |  |  |  |
|  | Wireless Internet Handbook: Technologies, Standards, and Applications | Borko Furht,  Mohammad Ilyas | Auerbach  Publications | 2003 |  | Mạng không dây |  |  |  |
|  | Computer Networks (5th edition) | Andrew S. Tanenbaum | Pearson | 2010 |  | Mạng không dây |  |  |  |
|  | Software Engineering (9th edition) | Ian Sommerville | Addison-Wasley | 2011 |  | Một số vấn đề hiện đại của CNPM |  |  |  |
|  | Introducing Data Science | Davy Cielen, Arno D. B. Meysman, Mohamed Ali | Manning | 2016 |  | Một số vấn đề hiện đại của khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud | William Stallings | Pearson Education | 2016 |  | Một số vấn đề hiện đại của mạng máy tính |  |  |  |
|  | The Unified Modeling Language User Guide (2nd Edition) | Grady Booch | Addison-Wesley Professional | 2017 |  | Ngôn ngữ mô hình hóa |  |  |  |
|  | Operating System Concepts (9th Edition) | Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne | Wiley | 2012 |  | Nguyên lý hệ điều hành |  |  |  |
|  | Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành | Hồ Đắc Phương | NXB Giáo dục | 2010 |  | Nguyên lý hệ điều hành |  |  |  |
|  | Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu | Phạm Văn Phu | Khoa CNTT  ĐHQN | 2015 |  | Nhập môn cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Introduction to Networks – CCNA1 | Cisco | Cisco | 2019 |  | Nhập môn mạng máy tính |  |  |  |
|  | Bài giảng phân tích và thiết kế thuật toán | Lê Xuân Việt,  Dương Hoàng Huyên | Khoa CNTT  ĐHQN | 2018 |  | Nhập môn thuật toán |  |  |  |
|  | Bài giảng Trí tuệ nhân tạo | Lê Xuân Vinh | Khoa CNTT  ĐHQN | 2018 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Object-Oriented and Classical Software Engineering | Stephen Schach | The McGraw Hill | 2010 |  | Phát triển phần mềm hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Software Development: An Open Source Approach | Allen Tucker | CRC Press | 2011 |  | Phát triền phần mềm nguồn mở |  |  |  |
|  | Moodle E-learing Course Development | William Rice | Packt | 2015 |  | Phát triền phần mềm nguồn mở |  |  |  |
|  | Getting started with Open Source Software Development | IBM | IBM | 2010 |  | Phát triển phần mềm nguồn mở |  |  |  |
|  | Bài giảng phân tích dữ liệu lớn | Trần Thiên Thành | Khoa CNTT  ĐHQN | 2019 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Network analysis, architecture, and  design | McCabe, James D | Elsevier | 2010 |  | Phân tích thiết kế mạng |  |  |  |
|  | Software Engineering in practices  (8th edition) | Roger Pressmane | Mc Graw Hill  Education | 2015 |  | Phân tích và đặc tả yêu cầu  phần mềm |  |  |  |
|  | Phân tích thiết kế hướng đối tượng | Trương Ninh Thuận, Đặng Đức Hạnh | NXB ĐHQG Hà Nội | 2013 |  | Phân tích và thiết kế hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++ | Nguyễn Văn Ba | NXB ĐHQG Hà Nội | 2008 |  | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin |  |  |  |
|  | Principles of Computer Systems and Network Management | Verma,  Dinesh Chandra | Springer | 2009 |  | Quản lý mạng máy tính |  |  |  |
|  | Hệ thống thông tin quản lý | Trần Thị Song Minh | NXB ĐHKTQD | 2019 |  | Quản trị hệ thống thông tin |  |  |  |
|  | Switching, Routing, and Wireless Essentials (CCNA v7) Companion Guide, Cisco Networking Academy | Cisco | Cisco | 2019 |  | Quản trị mạng |  |  |  |
|  | Linux Network Administrator’s Guide (3rd) | Olaf Kirch, Terry Dawson | O'Reilly | 2005 |  | Quản trị mạng Linux |  |  |  |
|  | Installing and Configuring Windows  Server® 2012 R2 Exam 70-410 | Craig Zacker | John Wiley & Sons | 2014 |  | Quản trị mạng Windows 1 |  |  |  |
|  | Implementing an Advanced Server  InfrastructureExam 70- 414 | Patrick Regan | Wiley | 2014 |  | Quản trị mạng Windows 2 |  |  |  |
|  | Oxford English for Information Technology | Eric H. Glendinning, John McEwan | Oxford University  Press | 2006 |  | Tiếng Anh chuyên ngành |  |  |  |
|  | Bài giảng Toán logic | Hồ Anh Minh |  | 2019 |  | Toán logic |  |  |  |
|  | Discrete Mathematics and its Applications (Seventh Edition) | Kenneth H. Rosen | McGraw-Hill | 2012 |  | Toán rời rạc |  |  |  |
|  | Human-Computer Interaction: Fundamentals and Practice | Gerard Jounghyun Kim | CRC Press | 2015 |  | Tương tác người - máy |  |  |  |
|  | Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, 5th Edition | Helen Sharp, Jennifer Preece, Yvonne Rogers | John Wiley & Sons | 2019 |  | Tương tác người - máy |  |  |  |
|  | Computer Vision: A Modern  Approach | Forcyth and Ponce | Addison-Wesley | 2010 |  | Thị giác máy |  |  |  |
|  | Scaling Networks - CCNA3 | Cisco | Cisco | 2018 |  | Thiết bị mạng |  |  |  |
|  | Software engineering in practice  (8th edition) | Roger Pressman | Mc Graw Hill  Education | 2015 |  | Thiết kế phần mềm |  |  |  |
|  | Introduction to the Design and Analysis of Algorithm (3rd edition) | Anany Levitin | Pearson Education | 2011 |  | Thuật toán nâng cao |  |  |  |
|  | Creating high performance teams- Applied strategies and tools for managers and team members | Ramon J. Aldag, Loren w. kuzuhara | Routledge Taylor &  Francis | 2015 |  | Thực hành làm việc nhóm |  |  |  |
|  | Giáo trình Kỹ nghệ phần mềm | Nguyễn Văn Vỵ,  Nguyễn Việt Hà | NXB Giáo dục | 2010 |  | Thực hành làm việc nhóm |  |  |  |
|  | IT Essentials v7 Companion Guide | Cisco | Cisco | 2019 |  | Thực hành máy tính |  |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn thực tập nhận thức cho sinh viên ngành CNTT | Khoa CNTT | Khoa CNTT  ĐHQN | 2019 |  | Thực tập nhận thức |  |  |  |
|  | Giáo trình Thương mại điện tử hiện đại | Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải | NXB Tài Chính |  |  | Thương mại điện tử |  |  |  |
|  | Multimedia Communications | Jerry D.Gibson | Academic Press | 2013 |  | Truyền thông đa phương tiện |  |  |  |
|  | Bài giảng Trực quan hóa dữ liệu | Trần Thị Liên | Khoa CNTT  ĐHQN | 2020 |  | Trực quan hóa dữ liệu |  |  |  |
|  | *Data Visualization: Principles and Practice*, Second Edition | Trần Thị Liên | A K Peters/CRC Press | 2014 |  | Trực quan hóa dữ liệu |  |  |  |
|  | Digital Image Processing (4th Edition) | Rafael C. Gonzalez,  Richard E. Woods | Pearson Education | 2017 |  | Xử lý ảnh số |  |  |  |
|  | Speech and Language Processing | Daniel Jurasky, James H. Martin | Prentice Hall | 2019 |  | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên |  |  |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo**

| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Máy tính để bàn | 2020 | 150 | Cái | Các học phần sử dụng máy tính để thực hành. | Cả khóa học | 01 người/01 máy |  |
| 2 | Máy chủ | 2016 | 02 | Cái | Các học phần liên quan đến mạng máy tính, lập trình ứng dụng web, khai thác dữ liệu lớn. | Cả khóa học | Dùng chung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai**  **KT. Trưởng Khoa Toán và Thống kê**  **Phó Trưởng khoa**  **TS. LÊ QUANG THUẬN** |  | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **Toán giải tích** Mã ngành: **8460102**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

**1. Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên,**  **ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;**  **Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ,**  **nước,**  **năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | Lê Công Trình  22/12/1980 | 211651023, Việt Nam | PGS, 2019 | TS,  Đức,  2010 | Toán học | 01/09/2022 |  | 3704000527 | 20 | 01 | 00 |  |
| 2 | Lê Quang Thuận  05/09/1980 | 211633487, Việt Nam |  | TS, Hà Lan, 2013 | Toán học | 01/09/2002 |  | 3704000526 | 20 | 01 | 01 |  |
| 3 | Đinh Công Hướng,  09/09/1974 | 052074013826,  Việt Nam | PGS, 2016 | TS, Việt Nam, 2006 | Toán học | 01/10/1997 |  | 3701003299 | 26 | 05 | 01 |  |
| 4 | Hoàng Văn Đức,  01/01/1987 | 230684059,  Việt Nam |  | TS, Pháp, 2020 | Toán học | 05/05/2010 |  | 5210005351 | 12 |  |  |  |
| 5 | Nguyễn Ngọc Quốc Thương,  21/01/1984 | 054084008382  Việt Nam |  | Tiến sĩ, Ý, 2015 | Toán học | 10/2006 |  | 5208003451 | 16 |  |  |  |
| 6 | Ngô Lâm Xuân Châu  08/01/1981 | 052081005917, Việt Nam |  | TS, Áo, 2011 | Toán học | 02/01/2006, dài hạn |  | 5212007470 | 17 | 01 |  |  |
| 7 | Đinh Thanh Đức,  28/02/1960 | 211665701, Việt Nam | PGS, 2008 | TS, VN, 2000 | Toán học | 1986 |  | 4100706477 | 37 | 2 |  |  |
| 8 | Trần Ngọc Nguyên  10/03/1991 | 215195913, Việt Nam |  | TS, Pháp, 2018 | Toán học | 01/11/2013 |  | 5213009215 | 9 | 00 | 01 |  |
| 9 | Huỳnh Văn Ngãi  25/06/1971 | 211221613  Việt Nam | PGS 2013 | TSKH, Pháp 2007 | Toán học | 09/1993 |  | 3796032028 | 30 | 05 (4 Nafosted+ 1 Bộ) |  |  |
| 10 | Lê Thanh Hiếu  16/7/1982 | 211802114, Việt Nam |  | TS, Bỉ | Toán học | 01/09/2004 |  | 3707000904 | 18 | 01 | 01 |  |
| 11 | Thái Thuần Quang  01/01/1966 | 215047628  Viêt Nam | PGS,  2004 | TS, VN,  1999 | Toán học | 01/09/1988 |  | 3796032033 | 34 | 3 | 2 |  |
| 12 | Lê Văn An, 13/09/1988 | 225307837, Việt Nam |  | TS, Pháp, 2019 | Toán học | 9/2010 |  | 5210009663 | 12 |  | 01 |  |
| 13 | Nguyễn Đặng Thiên Thư, 01/10/1988 | 212557383, Việt Nam |  | TS, Ý, 2019 | Toán học | 9/2010 |  | 5210009664 | 12 |  |  |  |
| 14 | Nguyễn Hữu Trọn  23/4/1983 | 211739115  Việt Nam |  | TS, Pháp,  2012 | Toán ứng dụng | 9/2005 |  | 3707000856 | 17 | 1 | 2 |  |
| 15 | Nguyễn Văn Thành  18/10/1990 | 215086611  Việt Nam |  | TS, Pháp, 2017 | Toán học | 02/10/2012 |  | 5212010244 | 10 |  | 01 |  |
| 16 | Phạm Thùy Hương  29/8/1984 | 054184000243  Việt Nam |  | TS, Đức, 2016 | Toán học | 11/2006 |  | 5208003450 | 16 |  | 1 |  |
| 17 | Nguyễn Bin  27/2/1984 | 211852613  Việt Nam |  | TS, Bồ Đào Nha, 2019 | Toán học | 11/2007 |  | 5208003444 | 15 |  |  |  |
| 18 | Nguyễn Bảo Trân 31/05/1986 | 212681926,  Việt Nam |  | TS, Chile và Pháp, 2017 | Toán học | 09/2012 |  | 5212005358 | 10 | 0 | 0 |  |
| 19 | Huỳnh Minh Hiền  10/03/1982 | 215555191, Việt Nam |  | TS, Đức, 2014 | Toán học | 15/9/2004 |  | 3707000903 | 18 |  | 02 |  |
| 20 | Lâm Thị Thanh Tâm,  14/07/1980 | 215505900, Việt Nam |  | TS, Hà Lan, 2015 | Toán học | 01/09/2022 |  | 3704000525 | 20 |  | 01 |  |
| 21 | Lê Thanh Bính  26/03/1987 | 052087018796, Việt Nam |  | TS, Pháp,  2016 | Toán học | 09/05/2011 |  | 5210005348 | 11 | 1 | 1 |  |
| 22 | Thái Trung Hiếu 15/11/1991 | 215167403, Việt Nam |  | TS, Mỹ, 2020 | Toán học | 01/09/2013 |  | 5213009214 | 9 | 0 | 0 |  |
| 23 | Nguyễn Văn Vũ 09/09/1989 | 215052097, Việt Nam |  | TS, Pháp 2016 | Toán học |  |  | 5212006540 | 10 | 01 | 01 |  |
| 24 | Mai Thành Tấn  09/11/1980 | 211719706, Việt Nam |  | TS, Đức, 2012 | Toán học | 01/09/2022 |  | 3704000524 | 20 | 01 | 02 |  |
| 25 | Nguyễn Tòng Xuân  10/4/1991 | 052091001965; Việt Nam |  | Tiến Sĩ, Ý, 2020 | Toán học | 11/2013 | 1 | 521300921 | 9 | 0 | 0 |  |
| 26 | Lương Đăng Kỳ  12/01/1984 |  | PGS, 2018 | TS, Pháp, 2012 | Toán học | 9/2005 |  | 3707000907 | 17 | 02 | 02 |  |
| 27 | Nguyễn Văn Đại  6/7/1981 | 205068696 |  | TS, VN, 2017 | Toán học | 2007 |  | 5208003443 | 15 | 05 | 01 |  |
| 28 | Dương Thanh Vỹ  18/10/1981 | 211753077, Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2013 | Toán học | 01/10/2003 |  | 3707000906 | 19 | 00 | 01 |  |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo Đại số và Lí thuyết số của cơ sở đào tạo**

| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy**  **(học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ** | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Lê Thanh Hiếu | Đại số tuyến tính nâng cao | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Trần Đình Lương |
| 2 | Ngô Lâm Xuân Châu | Đại số hiện đại | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Phạm Thùy Hương |
| 3 | Lương Đăng Kỳ | Lý thuyết hàm biến thực | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Mai Thành Tấn |
| 4 | Lâm Thị Thanh Tâm | Lý thuyết xác suất | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | X |
| Lê Quang Thuận |
| 5 | Lê Công Trình | Nhập môn hình học đại số | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Phạm Thùy Hương |
| 6 | Thái Thuần Quang | Giải tích hàm ứng dụng | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | X |
| Huỳnh Minh Hiền |
| 7 | Thái Thuần Quang | Giải tích phức và ứng dụng | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | X |
| Nguyễn Văn Đại |
| 8 | Huỳnh Văn Ngãi | Lý thuyết tối ưu | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Nguyễn Văn Vũ |
| 9 | Nguyễn Ngọc Quốc Thương | Phương trình đạo hàm riêng | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| Đinh Thanh Đức |  |  |  |
| 10 | Huỳnh Văn Ngãi | Giải tích lồi | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| Nguyễn Văn Vũ |  |  |  |
| 11 | Lê Quang Thuận | Hệ động lực và lý thuyết điều khiển | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| Đinh Công Hướng |  |  |  |
| 12 | Lương Đăng Kỳ | Giải tích Fourier và ứng dụng | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| Nguyễn Văn Thành |
| 13 | Lương Đăng Kỳ | Giải tích điều hòa | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Đinh Thanh Đức |
| 14 | Đinh Thanh Đức | Lý thuyết hàm đặc biệt | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Nguyễn Tòng Xuân |
| 15 | Huỳnh Minh Hiền | Hệ động lực hyperbolic | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | X |
| Thái Thuần Quang |
| 16 | Mai Thành Tấn | Giải tích ngẫu nhiên | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Nguyễn Đặng Thiên Thư |
| 17 | Đinh Thanh Đức | Biến đổi tích phân | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Lê Quang Thuận |
| 18 | Đinh Công Hướng | Phương pháp số giải phương trình và hệ phương trình | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Trần Ngọc Nguyên |
| 19 | Đinh Thanh Đức | Lý thuyết hàm suy rộng | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Lương Đăng Kỳ |
| 20 | Lê Quang Thuận | Lý thuyết điều khiển tối ưu | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Nguyễn Văn Thành |  |  |
| 21 | Lê Thanh Bính | Thống kê ứng dụng | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  |  |  | X |
| Lâm Thị Thanh Tâm |  |  |  |  |  |
| 22 | Huỳnh Văn Ngãi | Lý thuyết bậc tô pô và ứng dụng | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | X |
| Thái Thuần Quang |
| 23 | Nguyễn Hữu Trọn | Giải tích biến phân | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |
| Huỳnh Văn Ngãi |
| 24 | Thái Thuần Quang | Lý thuyết toán tử | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  |  |  | X |
| Nguyễn Bảo Trân |  |  |  |  |
| 25 | GV Khoa Toán và Thống kê | Thực tập 1 | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| 26 | GV Khoa Toán và Thống kê | Thực tập 2 | Học kỳ 2, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |
| 27 | GV Khoa Toán và Thống kê | Đề án tốt nghiệp | Học kỳ 2, năm thứ 2 | X |  |  |  |  |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | Lê Công Trình, 12/12/1980, Trưởng khoa | PGS (2019), TS (2010) | Toán học / Đại số và Lý thuyết số |  |
| 2 | Lê Quang Thuận, 05/09/1980, Phó Trưởng khoa | TS (2013) | Toán học / Toán ứng dụng |  |
| 3 | Lê Thanh Hiếu, 16/07/1982, Phó Trưởng khoa | TS (2014) | Toán học/ Đại số và Lý thuyết số |  |

**2. Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| 1 |  | NAFOSTED | Hệ bất đẳng thức và đường cong: Những tính chất tô pô, giải tích và ứng dụng trong tối ưu | PGS.TSKH. Huỳnh Văn Ngãi |  | 2016 | Đạt | TS. Lê Công Trình  TS. Nguyễn Hữu Trọn  TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương |  |
| 2 |  | Bộ | Biểu diễn đa thức không âm và ứng dụng trong tối ưu đa thức | TS. Lê Công Trình |  | 2018 | Xuất sắc |  |  |
| 3 |  | Cơ sở | Dáng điệu thời gian lớn của nghiệm phương trình Hamilton-Jacobi trong trường hợp không tuần hoàn | TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương |  | 2019 | Xuất sắc |  |  |
| 4 | B2018-DQN-05 | Bộ | Một số bài toán điều khiển tối ưu cho các hệ điều khiển phi tuyến kết hợp với phương trình tổng quát có tham số | TS. Lê Quang Thuận |  | 2021 | Đạt | TS. Nguyễn Hữu Trọn,  TS. Nguyễn Văn Vũ  TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương  TS. Lâm Thị Thanh Tâm  ThS. Dương Thanh Vỹ  TS. Lê Thanh Bính |  |
| 5 |  | NAFOSTED | Hệ biến phận: Tính ổn định và dáng điệu tiệm cận của nghiệm với ứng dụng trong Điều khiển tối ưu và tối ưu đa thức | PGS.TSKH. Huỳnh Văn Ngãi |  | 2019 | Đạt | TS. Nguyễn Hữu Trọn  TS. Lê Công Trình |  |
| 6 | 101.01-2020.12 | NAFOSTED | Một số vấn đề chọn lọc của Giải tích biến phân với ứng dụng trong lý thuyết xấp xỉ, phương trình Hamilton-Jacobi, bài toán mô men và lý thuyết độ lệch lớn | PGS.TSKH. Huỳnh Văn Ngãi |  | 2022 | Đang thực hiện | PGS.TS. Lê Công Trình  TS. Nguyễn Hữu Trọn  TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương |  |
| 7 | T2018.553.02 | Cơ sở | Biểu diễn hạng thấp cho đa thức tổng bình phương Hermit và ứng dụng | TS. Lê Thanh Hiếu | 1590/QĐ-ĐHQN | 2019 | Tốt |  |  |
| 8 | 101.04-2017.312 | NAFOSTED | Một số vấn đề trong đại số vi phân và hình học đại số có sử dụng các hệ đại số máy tính | TS. Ngô Lâm Xuân Châu |  | 2020 | Gia hạn | TS. Lê Thanh Hiếu  TS. Phạm Thùy Hương |  |
| 9 | T2017.540.43 | Cơ sở | Một số mô hình phân tích nhân tố chung cho các dữ liệu đa chiều dạng multiset | TS. Lâm Thị Thanh Tâm | 1225/QĐ-ĐHQN | 2018 | Xuất sắc | TS. Lâm Thị Thanh Tâm  ThS. Nguyễn Thị Phương Lan |  |
| 10 | B2020-DQN-01 | Cấp Bộ | Bài toán thiết kế quan sát hàm trạng thái cho một số lớp hệ điều khiển | PGS.TS. Đinh Công Hướng | 2965/QĐ BGD ĐT, Ngày 21/09/2021 | 13/10/2021 | Xuất sắc | PGS.TS. Phan Thanh Nam,  TS. Huỳnh Minh Hiền,  Ths. Đào Thị Hải Yến |  |
| 11 | 101.02-2017.310 | NAFOSTED | Một số vấn đề chọn lọc về bất đẳng thứ, lý thuyết hệ động lực và ứng dụng | PGS.TS. Đinh Thanh Đức | 259/QĐ-HĐQL-NAFOSTED | 02/03/2021 | Đạt | TS. Lê Quang Thuận  PGS.TS. Đinh Công Hướng  ThS. Nguyễn Dữ Vi Nhân |  |
| 12 | 101.01-2018.309 | NAFOSTED | Phương trình suy rộng: Tính chính quy, lược đồ lặp kiểu Newton với ứng dụng trong Giải tích biến phân, Tối ưu và Tối ưu vận tải | TS. Nguyễn Hữu Trọn |  | 2021 | Đạt | TS. Nguyễn Văn Thành  TS. Nguyễn Văn Vũ |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
| 1 | Huynh Van Ngai, Nguyen Huu Tron, Nguyen Van Vu, Michel Thera (2019), Directional Metric Pseudo Subregularity of Set-valued Mappings: a General Model, Set-Valued and Variational Analysis. |  |
| 2 | Phan Thanh Nam, LT Hiep (2019), State bounding for positive coupled differential - difference equations with bounded disturbances, IET Control Theory and Application. |  |
| 3 | PN Pathirana, MS Karunarathne, GL Williams, Phan Thanh Nam, H Durrant-Whyte (2018), Robust and Accurate Capture of Human Joint Pose Using an Inertial Sensor, IEEE Journal of translational engineering in health and medicine. |  |
| 4 | Hieu Trinh, Dinh Cong Huong, Saeid Nahavandi, Observers design for positive fractional-order interconnected time-delay Systems (2019), Transactions of the Institute of Measurement and Control, 41(2), 378-391 |  |
| 5 | Nguyễn Đặng Thiên Thư, Fick Law and Sticky Brownian Motions, Journal of Statistical Physics, 2018 |  |
| 6 | Nguyễn Đặng Thiên Thư (2019), Particle Model for the Reservoirs in the Simple Symmetric Exclusion Process, Journal of Statistical Physics |  |
| 7 | Huỳnh Minh Hiền (2019), Expansiveness for the geodesic flow and horocycle flows on compact Riemann surfaces of constant negative curvature, Journal of Mathematical Analysis and Applications |  |
| 8 | Paul Armand, Tran Ngoc Nguyen (2019), An Augmented Lagrangian Method for Equality Constrained Optimization with Rapid Infeasibility Detection Capabilities, Journal of Optimization Theory and Applications |  |
| 9 | S. Adly, A. Hantoute, Nguyen Bao Tran (2019), Lyapunov stability of differential inclusions with Lipschitz Cusco perturbations of maximal monotone operators, Set-Valued and Variational Analysis |  |
| 10 | S. Adly, A. Hantoute, Nguyen Bao Tran (2019), Weak Lyapunov functions and differential inclusions involving prox-regular sets, Journal of Nonlinear and Covnex Analysis |  |
| 11 | Lê Công Trình, Lương Việt Chương (2020), On Tangent Cones of Analytic Sets and Ł ojasiewicz Exponents, Bulletin of the Iranian Mathematical Society |  |
| 12 | Huỳnh Minh Hiền (2020),, A solution to Flinn’s conjecture on weakly expansive flows, Ergodic Theory and Dynamical Systems |  |
| 13 | Huỳnh Minh Hiền (2020),, Fundamental domains in PSL(2,R) for Fuchsian groups, Differential Geometry and its Applications |  |
| 14 | Bui Le Trong Thanh, Nguyen Ngoc Quoc Thuong (2020),, Passing to the limit on small parameters for generalized viscous Cahn-Hilliard type equations with nonlinear source, Electronic Journal of Differential Equations |  |
| 15 | Dinh Thanh Duc,Nguyen Ngoc Hue (2020), Jensen-type inequalities and their applications, J. Math. Inequal. |  |
| 16 | Lê Văn An (2020),, Carleson measures and Toeplitz operators on small Bergman  spaces on the ball, Czechoslovak Mathematical Journal |  |
| 17 | Hieu Thai (2020), The wedge family of the cohomology of the C-motivic Steenrod algebra, Homology, Homotopy and Applications |  |
| 18 | Thuy Huong Pham (2020), Pedro Macias Marques, A note on ﬁnite determinacy of matrices, Pure and Applied Mathematics Quarterly |  |
| 19 | Gert-Martin Greuel, Thuy Huong Pham (2020), Algorithms for group actions in arbitrary characteristic and a problem in singularity theory, Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing |  |
| 20 | Ngô Lâm Xuân Châu, Hà Trọng Thi (2020), Möbius transformations on algebraic ODEs of order one and algebraic general solutions of the autonomous equivalence classes, Journal of Computational and Applied  Mathematics |  |
| 21 | PN Pathirana, MS Karunarathne, GL Williams, Phan Thanh Nam, H Durrant-Whyte (2020), Robust and Accurate Capture of Human Joint Pose Using an Inertial Sensor, IEEE Journal of translational engineering in health and medicine |  |
| 22 | Phan Thanh Nam, LT Hiep (2020), State bounding for positive coupled differential - difference equations with bounded disturbances, IET Control Theory and Application |  |
| 23 | Nguyen Huu Sau, Dinh Cong Huong, Mai Viet Thuan (2020), New results on reachable sets bounding for delayed positive singular systems with bounded disturbances |  |
| 24 | Nguyen Tong Xuan and Roberto Fernandez (2020), Convergence of Cluster and Virial expansions for Repulsive Classical Gases, Journal of Statistical Physics |  |
| 25 | Dinh Thanh Duc, Nguyen Du Vi Nhan, Nguyen Ngoc Hue, Vu Kim Tuan (2020), Convexity according to a pair of quasi-arithmetic means and inequalities, J. Math. Anal. Appl., |  |
| 26 | Thai Thuan Quang, Lien Vuong Lam (2020), Meromorphic Extensions of (·, W)-Meromorphic Functions, Complex Analysis and Operator Theory |  |
| 27 | Nam, Phan Thanh, Thuan, Le Quang; Nguyen, Tran Ngoc; Trinh, Hieu (2021) Comparison principle for positive time-delay systems: an extension and its application. J. Franklin Inst. 358 (2021), no. 13 |  |
| 28 | Armand, Paul; Tran, Ngoc Nguyen (2021), Local convergence analysis of a primal-dual method for bound-constrained optimization without SOSC. J. Optim. Theory Appl. |  |
| 29 | Tinh, C. T.; Nam, P. T.; Nguyen, T. N.; Trinh, H. (2021) Exponential estimate with a time-varying factor for positive discrete-time systems with time-delays. Appl. Math. Lett |  |
| 30 | Dinh, Trung Hoa; Ho, Minh Toan; Le, Cong Trinh (2021) Positivstellensätze for polynomial matrices. Positivity 25. |  |
|  |  |  |

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau:

- Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), *t*ên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

- Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tên bài viết’, tên tập san, số, kì/thời gian phát hành, số trang.

- Tác giả (Năm xuất bản), *tên tài liệu*, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập.

- Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’*, [trong] tên kỷ yếu*, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

**3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

| **STT** | **Hạng mục** | **Số lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần /môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 03 | 300 | Các học phòng chung | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 02 | 150 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 6,7, 8 |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành, ngoại ngữ | Cả khóa học |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 01 | 3.339 | Các học phần trong chương trình đào tạo | Cả khóa học |  |
| 3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 08 | 380 | Các học phần sử dụng phóng máy thực hành | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(1)* |
|  | Giáo trình Giải tích 1 | Thái Thuần Quang (chủ biên) | Trường Đại học Quy Nhơn | 2016 |  | Giải tích 1 |  |  |  |
|  | Giáo trình Giải tích 2 | Thái Thuần Quang (chủ biên) | Trường Đại học Quy Nhơn | 2016 |  | Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Calculus | J. Stewart | Brooks/Cole, Cengage Learning | 2015 |  | Giải tích 1, Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Elementary Real Analysis | B. S. Thomson, G. B. Bruckner, A. M. Bruckner | Prentice Hall | 2001 |  | Giải tích 1, Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Giải tích các hàm nhiều biến | Đ. T. Lục, P. H. Điển và T. D.Phượng | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2002 |  | Giải tích 1, Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Linear operators. Part I. General theory. | N. Dunford andJ. T. Schwartz, | John Wiley& Sons, Inc., New York | 1988 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Cơ sở lý thuyết hàm và giải tích hàm, Tập 2 | N. V. Khuê, L. M. Hải | NXB. Giáo Dục | 2001 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Cơ sở lý thuyết hàm và giải tích hàm (bản dịch tiếng Việt) | N. A. Kolmogorov, S. V. Fomin | NXB. Giáo Dục | 1971 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Introduction to functional analysis | R. Meise, D. Vogt | Clarendon The Press, Oxford University Press, New York | 1997 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Giáo trình Giải tích hàm | T. T. Quang, Đ.T. Đức, N. V. Kính | Trường Đại học Quy Nhơn | 2004 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Hàm thực và giải tích hàm (Giải tích hiện đại) | H. Tụy | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2003 |  | Giải tích hàm, Phép tính biến phân |  |  |  |
|  | Cơ sở lý thuyết hàm biến phức | Nguyễn Thủy Thanh | NXB. ĐH & THCN | 1977 |  | Hàm biến phức |  |  |  |
|  | Hướng dẫn giải bài tập hàm biến phức | Nguyễn Thủy Thanh | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2003 |  | Hàm biến phức |  |  |  |
|  | Cơ sở phương trình vi phân và lý thuyết ổn định | Nguyễn Thế Hoàn, Phạm Phu | NXB. Giáo Dục | 2000 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Uniqueness and nonuniqueness criteria for ordinary differential equations | R. P. Agarwal, V. Lakshmikantham | World Scientific, Singapore | 1993 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Differntial equations | R. Sronson | Schaum’s outline series, McGraw Hill | 2003 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Differential  equations, An introduction to basic concepts, results and applications | I. I. Vrabie, | World Scientific, Singapore | 2004 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Nhập môn Số học thuật toán | Hà Huy Khoái | NXB. Khoa học | 1997 |  | Lý thuyết số và ứng dụng |  |  |  |
|  | Đại số và Số học, Tập 1 | Ngô Thúc Lanh | NXB. Giáo Dục | 1986 |  | Lý thuyết số và ứng dụng |  |  |  |
|  | Elementary Number Theory and its Applications | K. H. Rosen, | Addison Wesley | 2005 |  | Lý thuyết số và ứng dụng |  |  |  |
|  | Toán cao cấp: Tập 1, Đại số tuyến tính | Nguyễn Văn Giám, Mai Quý Năm, Nguyễn Hữu Quang, Nguyễn Sum, Ngô Sĩ Tùng | NXB. Giáo Dục | 1998 |  | Đại số tuyến tính 1 |  |  |  |
|  | Đại số tuyến tính và hình học giải tích | Đoàn Quỳnh (chủ biên) | NXB. ĐHQG Hà Nội | 1998 |  | Đại số tuyến tính 1 |  |  |  |
|  | Giáo trình Đại số tuyến tính | Ngô Việt Trung | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2001 |  | Đại số tuyến tính 2 |  |  |  |
|  | Đại số tuyến tính qua các ví dụ và các bài tập | Lê Tuấn Hoa | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2001 |  | Đại số tuyến tính 2 |  |  |  |
|  | Optimal Control | V. M. Alekseev, V. M. Tikhomirov, S. V. Fomin, | Springer US | 1987 |  | Điều khiển tối ưu |  |  |  |
|  | Functional Analysis, Calculus of Variations and Optimal Control | Francis Clarke | Springer, London | 2013 |  | Điều khiển tối ưu |  |  |  |
|  | Variational Analysis | R. T. Rockafellaf, R. Wets | Springer, Berlin | 1997 |  | Giải tích biến phân |  |  |  |
|  | Variational analysis and generalized dierentiation. I. Basic theory. | B. S.Mordukhovich, | Springer Verlag, Berlin | 2006 |  | Giải tích biến phân |  |  |  |
|  | Techniques of Variational Analysis | J. M. Borwein,  Q. J. Zhu | Springer | 2010 |  | Giải tích biến phân |  |  |  |
|  | Convex Analysis | R. T. Rockafellaf | Princeton University Press | 1970 |  | Giải tích lồi |  |  |  |
|  | Giải tích lồi | Đỗ Văn Lưu, Phan Huy Khải | NXB. KHKT Hà nội | 2000 |  | Giải tích lồi |  |  |  |
|  | Lý thuyết tối ưu Bài giảng lớp cao học | Hoàng Tụy | Viện toán học, Hà Nội | 2006 |  | Giải tích lồi |  |  |  |
|  | Giải tích số | Phạm Kỳ Anh | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2005 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | Giải tích số | Nguyễn Minh Chương (chủ biên), | NXB. Giáo Dục | 2009 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | An introduction to Numerical Analysis | E. Suli, D. Mayers | Cambridge University Press | 2003 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | Nonlinear Systems | Hassan K. Khalil. | Prentice Hall | 2001 |  | Hệ động lực và điều khiển |  |  |  |
|  | Nonlinear Dynamical Systems and Control: A Lyapunov-Based Approach | Wassim M. Haddad, Vijay Sekhar Chellaboina | Princeton University Press | 2008 |  | Hệ động lực và điều khiển |  |  |  |
|  | Foundations of Optimizations | O. Guler | Springer | 2010 |  | Lý Thuyết Tối ưu |  |  |  |
|  | Convex optimization | S. Boyd, L. Vandenberge | Cambrigde University Press | 2004 |  | Lý Thuyết Tối ưu |  |  |  |
|  | Quy hoạch tuyến tính: Lý thuyết cơ bản, Phương pháp đơn hình, Bài toán mạng, Thuật toán điểm trong | Phan Quốc Khánh, Trần Huệ Nương | NXB. Giáo Dục | 2003 |  | Quy hoạch tuyến tính, Tối ưu tổ hợp |  |  |  |
|  | Giáo trình Tối ưu tuyến tính | Trần Vũ Thiệu | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2004 |  | Quy hoạch tuyến tính |  |  |  |
|  | Numerical Optimization | J. Nocedal, Stephen J. Wright | Springer, NewYork | 2005 |  | Quy hoạch tuyến tính |  |  |  |
|  | Linear Programming: Foundations and Extensions | Robert J. Vanderbei | Springer US | 2008 |  | Quy hoạch tuyến tính |  |  |  |
|  | Numerical Optimization | J. Nocedal,  S. J. Wright | Springer, New York | 2006 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects | J. F. Bonnans, J. C. Gilbert, C. Lemaréchal, C. A. Sagastizábal | Springer Berlin Heidelberg | 2006 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | A First Course in Combinatorial Optimization | Jon Lee | Cambridge University Press | 2004 |  | Tối ưu tổ hợp |  |  |  |
|  | Giáo trình logic mờ và ứng dụng | Lê Xuân Vinh | Trường ĐH Quy Nhơn | 2017 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | A first course in fuzzy logic | Hung T. Nguyen, Albert A. Walker | Chapman & Hall/CRC | 2006 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Fuzzy logic with engineering applications | Timothy J. Ross | Wiley, Ltd | 2010 |  | Logic mờ và ứng dụng |  |  |  |
|  | Fuzzy systems for information processing | K. Asai (Editor) | Ohmsha, Ltd | 1995 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Logic mờ và ứng dụng | B.Bouchon Meunier, Hồ Thuần, Đặng Thanh Hà | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2007 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Hệ mờ và ứng dụng | Nguyễn Hoàng Phương và nhiều tác giả | NXB. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội | 1998 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo | Lê Xuân Vinh | Trường ĐH Quy Nhơn | 2015 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Trí tuệ nhân tạo | George F. Luger, William A. Stubblefield | NXB. Thống kê | 2000 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Trí tuệ nhân tạo | Nguyễn Thanh Thủy | NXB. Giáo Dục | 1995 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Artificial  Intelligence, A modern approach | Russell & Stuart J. | Prentice Hall | 1995 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Data Mining: Concepts and Techniques | Jiawei Han, Micheline Kamber | Morgan Kaufmann Publishers | 2006 |  | Nhập môn khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Data Warehousing Fundamentals for IT Professionals | Paulraj Ponniah. | John Wiley & Sons, Inc. | 2010 |  | Nhập môn khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Data Mining and Knowledge Discovery Handbook | Oded Maimon, Lior Rokach, | SpringerScience + Business Media, LLC. | 2005, 2010 |  | Nhập môn khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Giáo trình lý thuyết và bài tập JAVA | Trần Tiến Dũng | NXB. Giáo Dục. | 2002 |  | Lập trình hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML | Đặng Văn Đức | NXB. Giáo Dục | 2002 |  | Lập trình hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán và phát triển phần mềm | Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà, Trần Thiên Thành | NXB. Giaó Dục | 2008 |  | Cấu trúc dữ liệu |  |  |  |
|  | Cấu trúc dữ liệu và thuật toán | Đinh Mạnh Tường | NXB. KHKT Hà Nội | 2001 |  | Cấu trúc dữ liệu |  |  |  |
|  | Cơ sở dữ liệu – Lýthuyết và thực hành, | Nguyễn Bá Tường | NXB. KHKT Hà Nội | 2001 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ | Lê Tiến Vương | NXB. KHKT Hà Nội | 2000 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Cơ sở dữ liệu | Đỗ Trung Tuấn | NXB. Giáo Dục | 2000 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | The theory of relational database | David Maier | Computer Science Press | 1983 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Big Data Concept, Theories, and Applications | Shui Yu, Song Guo | Springer | 2016 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Big Data Analytics with R and Hadoop | Vignesh Prajapati | Packt Pulishing | 2013 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Data Analytics: Model and Algorithm for Intelligent Data Analysis | Thomas A. Runkler | Springer | 2013 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Modern multivariate statistical techniques | Izenman. | Springer | 2008 |  | Phương pháp tính toán trong dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | The Elements of Statistical Learning | Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman | Springer | 2009 |  | Phương pháp tính toán trong dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Introduction to Machine Learning | Ethem Alpaydın | MIT press | 2010 |  | Phương pháp tính toán trong dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Computer Graphics | Francis S. Hill | MacmillanPublishing Company, NewYork | 1990 |  | Đồ họa máy tính |  |  |  |
|  | Computer Graphics, C version | Donald Hearn, M.Pauline Baker | Prentice Hall International Inc, New Jersey | 1997 |  | Đồ họa máy tính |  |  |  |
|  | Computer Graphics,  Principle and Practice | James D.Foley, Andries Van Dam, Feiner, John Hughes | Addison Wesley, New York | 1996 |  | Đồ họa máy tính |  |  |  |
|  | Giáo trình Xử lý ảnh | Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình | NXB. KHKT Hà Nội | 2008 |  | Nhập môn xử lý ảnh |  |  |  |
|  | Computer Vision: A Modern Approach | Forcyth and Ponce | Addison Wesley | 2010 |  | Nhập môn xử lý ảnh |  |  |  |
|  | Business forecasting | Wilson, Keating | Boston Burrbridge: McGraw Hill Irwin. | 2002 |  | Lý thuyết dự báo |  |  |  |
|  | Hệ thống dự báo điều khiển kế hoạch ra quyết định | Loan Lê | NXB. Thống Kê TP. HCM | 2000 |  | Lý thuyết dự báo |  |  |  |
|  | Business forecasting and Planing | P. Shearer | Prentice Hall, New York | 1994 |  | Lý thuyết dự báo |  |  |  |
|  | Ứng dụng SPSS for windows để xử lý và phân tích dữ kiện nghiên cứu marketing, quản trị, kinh tế, tâm lý, xã hội. | Võ Văn Huy, Võ Thị Lan, Hoàng Trọng | NXB. KHKT | 1997 |  | Phần mềm SPSS và các ứng dụng |  |  |  |
|  | Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS | Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc | ĐHKT TP. HCM | 2008 |  | Phần mềm SPSS và các ứng dụng |  |  |  |
|  | SPSS for Beginners | Vijay Gupta | VJBooks Inc. | 1999 |  | Phần mềm SPSS và các ứng dụng |  |  |  |
|  | Xác suất thống kê (dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa) | Phạm Đức Hậu | NXB. Giáo Dục | 2010 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học y học | Đỗ Hàm | NXB. Y học, Hà nội | 2007 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Fundamental Concepts in the Design of Experiments | Hicks R.C., and Knneth V. T. | Oxford University, US | 1999 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology | Mead R., Curnow R.N., and Hasted A.M. | Chapman & Hall/CRC, USA | 1998 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Phân tích thống kê và dự báo | Nguyễn Hữu Dư | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2004 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán | Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ | NXB. Đại học Kinh tế Quốc dân. | 2011 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | An Introduction to Multivariate Statistical Analysis | Anderson, T. W | Wiley, New York | 2003 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | Statistical Techniques in Business & Economics | Douglas A, Lind,William G.Marxhal, Robert D.Mason | McGraw Hill | 2001 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | Xác suất thống kê | Đào Hữu Hồ | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2001 |  | Thống kê Bayes |  |  |  |
|  | The Theory of Probability | B. V. Gnedenko | Mir Publisher (Rusian) Moscow | 1978 |  | Thống kê Bayes |  |  |  |
|  | An introduction to Bayesian statistics | W. M. Bolstad | John Wiley & Son | 2007 |  | Thống kê Bayes |  |  |  |
|  | Xác suất thống kê | Tô Văn Ban | NXB. Giáo Dục | 2010 |  | Lý thuyết Thống kê, Lý thuyết Xác suất |  |  |  |
|  | Thống kê toán học | Đào Hữu Hồ, Nguyễn Văn Hữu, Hoàng Hữu Như | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2003 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Thống kê và ứng dụng | Đặng Hùng Thắng | NXB. Giáo Dục | 1999 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Giáo trình Xác suất Thống kê | Tống Đình Quỳ | NXB. Giáo Dục | 1999 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Lý thuyết xác suất | Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên | NXB. Giáo Dục | 2001 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Giáo trình Kỹ năng giao tiếp | Chu Văn Đức | NXB. Hà Nội | 2005 |  | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình |  |  |  |
|  | Communication Skills | Ferguson | Facts On File Inc. | 2004 |  | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình |  |  |  |
|  | Giáo trình Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh | Trịnh Quốc Trung | NXB. Phương Đông | 2010 |  | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình |  |  |  |
|  | Xây dựng nhóm hiệu quả (bản dịch tiếng Việt) | Brian Cole Miller | Alphabooks, NXB. Lao động – Xã hội, năm 2011 | 2007 |  | Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập |  |  |  |
|  | Quản lý nhóm (bản dịch tiếng Việt) | Lawrence Holpp | Alphabooks. NXB. Lao động – Xã hội | 2008 |  | Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập |  |  |  |
|  | Kỹ năng làm việc đồng đội | Lại Thế Luyện | NXB. Tổng hợp TP. HCM | 2012 |  | Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập |  |  |  |
|  | Critical thinking – một phong cách tư duy tường minh | Đỗ Kiên Trung | NXB. Tri thức, Hà Nội | 2010 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Critical thinking for Students | Roy van den Brink, Budgen | Howtobook, United Kingdom | 2006 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Critical thinking skills success in 20 minutes a day | Lauren Starkey | Learning express, New York | 2004 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Critical Thinking | Brooke Noel Moore & Richard Parker | Mc.Graw Hill,  New York | 2007 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Applied Linear Statistical Models w/Student CD-ROM 5th International Edition | Michael H. Kutner, John Neter, Christopher J. Nachtsheim | MGH | 2004 |  | Lý thuyết thống kê |  |  |  |
|  | Introduction to Nonlinear Optimization: Theory, Algorithms, and Applications with MATLAB | Amir Beck | SIAM | 2014 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | Practical Methods of Optimization, 2nd Edition | R. Fletcher | Wiley | 2000 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | Matrix Computations - 4e | Gene H. Golub , Charles F. Van Loan | Johns Hopkins University Press | 2013 |  | Đại số tuyến tính |  |  |  |
|  | Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices, and Least Squares | Stephen Boyd | Cambridge | 2018 |  | Đại số tuyến tính |  |  |  |
|  | The Data Science Handbook: Advice and Insights from 25 Amazing Data Scientists | Carl Shan, William Chen, Henry Wang, Max Song | Data Science Bookshelf | 2015 |  | Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Fundamentals of Database Systems, Global Edition 7th Edition | Ramez Elmasri , Shamkant B. Navathe | Pearson | 2017 |  | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition - 16e | Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon | Pearson | 2020 |  | Hệ thống thông tin quản lý |  |  |  |
|  | Programming Skills for Data Science: Start Writing Code to Wrangle, Analyze, and Visualize Data with R, First Edition | Joel Ross, Michael Freeman | Pearson | 2018 |  | Lập trình cho khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Introduction to Machine Learning, fourth edition | Ethem Alpaydin | The MIT Press | 2020 |  | Học máy cho Trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Machine Learning: An Algorithmic Perspective, Second Edition | Stephen Marsland | CRC | 2015 |  | Học máy cho Trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Data Mining: Concepts and Techniques | Jiawei Han , Micheline Kamber, Jian Pei | Morgan Kaufmann | 2011 |  | Khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Data Analysis and Visualization Using Python: Analyze Data to Create Visualizations for BI Systems 1st ed. Edition | Dr. Ossama Embarak | Apress | 2018 |  | Trực quan hóa dữ liệu |  |  |  |
|  | Big Data Analytics with R and Hadoop | Vignesh Prajapati | Packt | 2013 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Stochastic Processes with Applications | Rabi N. Bhattacharya, Edward C. Waymire | Society for Industrial and Applied Mathematics | 2009 |  | Các quá trình ngẫu nhiên |  |  |  |
|  | Numerical Analysis 10th Edition | Richard L. Burden, J. Douglas Faires | Cengage | 2015 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | An Introduction to Numerical Analysis | Endre Süli , David F. Mayers | Cambridge | 2003 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | Forecasting and Predictive Analytics with Forecast X 7th Edition | J. Holton Wilson, Barry Keating | MGH | 2018 |  | Chuỗi thời gian và lý thuyết dự báo nâng cao |  |  |  |
|  | Network Security Essentials:  Applications and Standards (4th edition) | William Stallings | Prentice Hall | 2011 |  | An toàn và an ninh mạng |  |  |  |
|  | Principles of Computer Security: CompTIA Security+ and Beyond (2nd edition) | Vincent Nestler,  Gregory White,  Wm. Arthur Conklin, Matthew Hirsch | Mc Graw-Hill | 2011 |  | An toàn và an ninh mạng |  |  |  |
|  | Security+ Guide to Network Security Fundamentals (6nd edition) | Mark Ciampa | Course Technology | 2018 |  | An toàn và an ninh mạng |  |  |  |
|  | Giáo trình Đánh giá và kiểm định an toàn hệ thống thông tin | Trần Đức Sự, Phạm Minh Thuấn | Học viện KTMM | 2013 |  | An toàn và bảo mật hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Giáo trình an toàn mạng máy tính | Lê Đình Thích, Hoàng Sỹ Tương | Học viện KTMM | 2013 |  | An toàn và bảo mật hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Giáo trình Kiểm thử phần mềm | Phạm Ngọc Hùng,  Trương Anh Hoàng,  Đặng Văn Hưng | ĐH Công Nghệ | 2014 |  | Bảo trì phần mềm |  |  |  |
|  | Mastering Blockchain | By Imran Bashir | Packt | 2017 |  | Block Chain và ứng dụng |  |  |  |
|  | Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật | Nguyễn Trung Trực | NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM | 2014 |  | Cấu trúc dữ liệu |  |  |  |
|  | Bài giảng Công nghệ .Net | Khoa CNTT |  | 2016 |  | Công nghệ .NET |  |  |  |
|  | Building Virtual Machine Labs: A Hands-On Guide 1st Edition | Tony Robinson | O'Reilly | 2017 |  | Công nghệ ảo hóa |  |  |  |
|  | Virtualization Essentials 1st Edition | Matthew Portnoy | Createspace | 2012 |  | Công nghệ ảo hóa |  |  |  |
|  | Learn Java for Web Development: Modern Java Web Development | Vishal Layka | Apress | 2014 |  | Công nghệ Java |  |  |  |
|  | Mastering Node .js | Sandro Pasquali | Packt | 2013 |  | Công nghệ lập trình ứng dụng |  |  |  |
|  | Bài giảng Cơ sở dữ liệu NoSQL | Trần Thiên Thành |  | 2019 |  | Cơ sở dữ liệu NoSQL |  |  |  |
|  | Introduction to time series Analysis and Forcasting (Second Edition) | Douglas C. Montgomery, Cheryl L. Jennings, Murat Kulahci | John Wiley & Son | 2015 |  | Dự báo chuỗi thời gian |  |  |  |
|  | Performance Evaluation by Simulation and Analysis with Applications to Computer Networks | Ken Chen | John Wiley & Sons | 2015 |  | Đánh giá hiệu năng mạng |  |  |  |
|  | Bài giảng Điện toán đám mây | Trần Thiên Thành |  | 2019 |  | Điện toán đám mây |  |  |  |
|  | "Artificial Intelligence for .NET: Speech, Language, and Search." Building Smart Applications with Microsoft Cognitive Services APIs | Pathak, Nishith | Apress | 2017 |  | Đồ án chuyên ngành trí tuệ  nhân tạo |  |  |  |
|  | Bài giảng Đồ án xây dựng hệ thống  thông tin | Trần Thị Liên |  | 2020 |  | Đồ án xây dựng hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | Trần Thiên Thành, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Kim Phượng, Phan Đình Sinh |  | 2019 |  | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Các hệ cơ sở dữ liệu | Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà | NXB Giáo dục | 2004 |  | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  nâng cao |  |  |  |
|  | Business Intelligence | David Loshin | Morgan Kaufmann | 2013 |  | Hệ thống kinh doanh thông minh |  |  |  |
|  | Giáo trình Hệ điều hành phân tán | Hà Quang Thụy |  | 2010 |  | Hệ thống phân tán |  |  |  |
|  | Machine Learning cơ bản | Vũ Hữu Tiệp |  | 2019 |  | Học máy 1,2 |  |  |  |
|  | Deep Learning | Ian Goodfellow,  Yoshua Bengio,  Aaron Courville | MIT Press | 2016 |  | Học sâu và ứng dụng |  |  |  |
|  | Kiểm thử tự động | Khoa CNTT |  |  |  | Kiểm thử tự động |  |  |  |
|  | Complete Guide to Test Automation: Techniques, Practices, and Patterns for Building and Maintaining Effevtive Software Project | Arnon Axelrod | Apress | 2018 |  | Kiểm thử tự động |  |  |  |
|  | Giáo trình Kiểm thử phần mềm | Phạm Ngọc Hùng,  Trương Anh Hoàng,  Đặng Văn Hưng | ĐH Công Nghệ | 2014 |  | Kiểm thử và bảo đảm chất lượng  phần mềm |  |  |  |
|  | QA Quality Assurance & Software Testing Fundamentals | Liliana Iancu | Independently published | 2019 |  | Kiểm thử và bảo đảm chất lượng  phần mềm |  |  |  |
|  | Applied SOA: Service-Oriented Architecture and Design Strategies | Michael Rosen, Boris Lublinsky, Kevin T. Smith, Marc J. Balcer | John Wiley & Sons | 2012 |  | Kiến trúc hướng dịch vụ |  |  |  |
|  | Service-Oriented Architecture: Analysis and Design for Services and Microservices | Thomas Erl | Prentice Hall | 2016 |  | Kiến trúc hướng dịch vụ |  |  |  |
|  | Fundamentals of C++ Programming  (free book) | Richard L. Halterman | Southern Adventist  University | 2019 |  | Kỹ thuật lập trình |  |  |  |
|  | The art of computer programming  (3th Edition) | Donald E.Knuth | Addison Wesley | 2011 |  | Kỹ thuật lập trình |  |  |  |
|  | Giáo trình Khai phá dữ liệu | Nguyễn Hà Nam, Nguyễn Trí Thành, Hà Quang Thụy | NXB ĐHQG Hà Nội | 2013 |  | Khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Lập trình cơ bản | Lê Xuân Việt | NXB Xây dựng | 2016 |  | Lập trình cơ bản |  |  |  |
|  | Game development with Unity (2nd edition) | Michelle Menard, Bryan Wagstaff | Cengage Learning  PTR | 2015 |  | Lập trình Game |  |  |  |
|  | Embedded system circuits and programming | Julio Sanchez,  Maria P. Canton | CRC Press | 2012 |  | Lập trình hệ thống nhúng |  |  |  |
|  | Embedded Systems ARM® Programming and Optimization | Jason D. Bakos | Elsevier | 2016 |  | Lập trình hệ thống nhúng |  |  |  |
|  | Giáo trình lập trình hướng đối tượng | Trần Thiên Thành, Lê Quang Hùng, Phạm Văn Việt, Trần Thị Liên, Lê Thị Thu Nga | ĐHQN | 2016 |  | Lập trình hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Hands-On Network Programming with C# and .NET Core | Sean Burns | Packt Publishing Ltd | 2019 |  | Lập trình mạng |  |  |  |
|  | Giáo trình Lập trình cho thiết bị di động trên nền tảng Android | Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Loan, Vũ Sơn Lâm, Trần Đình Luyện | NXB Khoa học và  Kỹ thuật | 2019 |  | Lập trình Mobile |  |  |  |
|  | Programming in Python 3: A Complete Introduction to the Python Language (2nd edition) | Mark Summerfield | Addison Wesley | 2010 |  | Lập trình Python |  |  |  |
|  | Artificial Intelligent: A Modern Approach | Stuart Russell, Peter Norvig | Prentice Hall | 2010 |  | Lập trình trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Principles of Artificial Intelligence | Nils J Nilsson,  Morgan Kaufmann | Morgan Kaujmann | 2014 |  | Lập trình trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Beginning C# 6 Programming with Visual Studio 2015 | Benjamin Perkins,  Jacob Wibe Hammer,  Jon D.Reid | Wrox | 2016 |  | Lập trình ứng dụng Desktop |  |  |  |
|  | Pro C# 7: With .NET and .NET Core | Philip Japikse Andrew Troelsen | Apress | 2017 |  | Lập trình ứng dụng Desktop |  |  |  |
|  | Fundamentals-of-Computer-Programming-with-C sharp | Svetlin Nakov & Co |  | 2013 |  | Lập trình ứng dụng Desktop |  |  |  |
|  | Giáo trình Lập trình ứng dụng Web | Hồ Văn Lâm, Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Kim Phượng | NXB Xây dựng | 2019 |  | Lập trình ứng dụng Web |  |  |  |
|  | Wireless Internet Handbook: Technologies, Standards, and Applications | Borko Furht,  Mohammad Ilyas | Auerbach  Publications | 2003 |  | Mạng không dây |  |  |  |
|  | Computer Networks (5th edition) | Andrew S. Tanenbaum | Pearson | 2010 |  | Mạng không dây |  |  |  |
|  | Software Engineering (9th edition) | Ian Sommerville | Addison-Wasley | 2011 |  | Một số vấn đề hiện đại của CNPM |  |  |  |
|  | Introducing Data Science | Davy Cielen, Arno D. B. Meysman, Mohamed Ali | Manning | 2016 |  | Một số vấn đề hiện đại của khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud | William Stallings | Pearson Education | 2016 |  | Một số vấn đề hiện đại của mạng máy tính |  |  |  |
|  | The Unified Modeling Language User Guide (2nd Edition) | Grady Booch | Addison-Wesley Professional | 2017 |  | Ngôn ngữ mô hình hóa |  |  |  |
|  | Operating System Concepts (9th Edition) | Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne | Wiley | 2012 |  | Nguyên lý hệ điều hành |  |  |  |
|  | Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành | Hồ Đắc Phương | NXB Giáo dục | 2010 |  | Nguyên lý hệ điều hành |  |  |  |
|  | Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu | Phạm Văn Phu | Khoa CNTT  ĐHQN | 2015 |  | Nhập môn cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Introduction to Networks – CCNA1 | Cisco | Cisco | 2019 |  | Nhập môn mạng máy tính |  |  |  |
|  | Bài giảng phân tích và thiết kế thuật toán | Lê Xuân Việt,  Dương Hoàng Huyên | Khoa CNTT  ĐHQN | 2018 |  | Nhập môn thuật toán |  |  |  |
|  | Bài giảng Trí tuệ nhân tạo | Lê Xuân Vinh | Khoa CNTT  ĐHQN | 2018 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Object-Oriented and Classical Software Engineering | Stephen Schach | The McGraw Hill | 2010 |  | Phát triển phần mềm hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Software Development: An Open Source Approach | Allen Tucker | CRC Press | 2011 |  | Phát triền phần mềm nguồn mở |  |  |  |
|  | Moodle E-learing Course Development | William Rice | Packt | 2015 |  | Phát triền phần mềm nguồn mở |  |  |  |
|  | Getting started with Open Source Software Development | IBM | IBM | 2010 |  | Phát triển phần mềm nguồn mở |  |  |  |
|  | Bài giảng phân tích dữ liệu lớn | Trần Thiên Thành | Khoa CNTT  ĐHQN | 2019 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Network analysis, architecture, and  design | McCabe, James D | Elsevier | 2010 |  | Phân tích thiết kế mạng |  |  |  |
|  | Software Engineering in practices  (8th edition) | Roger Pressmane | Mc Graw Hill  Education | 2015 |  | Phân tích và đặc tả yêu cầu  phần mềm |  |  |  |
|  | Phân tích thiết kế hướng đối tượng | Trương Ninh Thuận, Đặng Đức Hạnh | NXB ĐHQG Hà Nội | 2013 |  | Phân tích và thiết kế hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++ | Nguyễn Văn Ba | NXB ĐHQG Hà Nội | 2008 |  | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin |  |  |  |
|  | Principles of Computer Systems and Network Management | Verma,  Dinesh Chandra | Springer | 2009 |  | Quản lý mạng máy tính |  |  |  |
|  | Hệ thống thông tin quản lý | Trần Thị Song Minh | NXB ĐHKTQD | 2019 |  | Quản trị hệ thống thông tin |  |  |  |
|  | Switching, Routing, and Wireless Essentials (CCNA v7) Companion Guide, Cisco Networking Academy | Cisco | Cisco | 2019 |  | Quản trị mạng |  |  |  |
|  | Linux Network Administrator’s Guide (3rd) | Olaf Kirch, Terry Dawson | O'Reilly | 2005 |  | Quản trị mạng Linux |  |  |  |
|  | Installing and Configuring Windows  Server® 2012 R2 Exam 70-410 | Craig Zacker | John Wiley & Sons | 2014 |  | Quản trị mạng Windows 1 |  |  |  |
|  | Implementing an Advanced Server  InfrastructureExam 70- 414 | Patrick Regan | Wiley | 2014 |  | Quản trị mạng Windows 2 |  |  |  |
|  | Oxford English for Information Technology | Eric H. Glendinning, John McEwan | Oxford University  Press | 2006 |  | Tiếng Anh chuyên ngành |  |  |  |
|  | Bài giảng Toán logic | Hồ Anh Minh |  | 2019 |  | Toán logic |  |  |  |
|  | Discrete Mathematics and its Applications (Seventh Edition) | Kenneth H. Rosen | McGraw-Hill | 2012 |  | Toán rời rạc |  |  |  |
|  | Human-Computer Interaction: Fundamentals and Practice | Gerard Jounghyun Kim | CRC Press | 2015 |  | Tương tác người - máy |  |  |  |
|  | Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, 5th Edition | Helen Sharp, Jennifer Preece, Yvonne Rogers | John Wiley & Sons | 2019 |  | Tương tác người - máy |  |  |  |
|  | Computer Vision: A Modern  Approach | Forcyth and Ponce | Addison-Wesley | 2010 |  | Thị giác máy |  |  |  |
|  | Scaling Networks - CCNA3 | Cisco | Cisco | 2018 |  | Thiết bị mạng |  |  |  |
|  | Software engineering in practice  (8th edition) | Roger Pressman | Mc Graw Hill  Education | 2015 |  | Thiết kế phần mềm |  |  |  |
|  | Introduction to the Design and Analysis of Algorithm (3rd edition) | Anany Levitin | Pearson Education | 2011 |  | Thuật toán nâng cao |  |  |  |
|  | Creating high performance teams- Applied strategies and tools for managers and team members | Ramon J. Aldag, Loren w. kuzuhara | Routledge Taylor &  Francis | 2015 |  | Thực hành làm việc nhóm |  |  |  |
|  | Giáo trình Kỹ nghệ phần mềm | Nguyễn Văn Vỵ,  Nguyễn Việt Hà | NXB Giáo dục | 2010 |  | Thực hành làm việc nhóm |  |  |  |
|  | IT Essentials v7 Companion Guide | Cisco | Cisco | 2019 |  | Thực hành máy tính |  |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn thực tập nhận thức cho sinh viên ngành CNTT | Khoa CNTT | Khoa CNTT  ĐHQN | 2019 |  | Thực tập nhận thức |  |  |  |
|  | Giáo trình Thương mại điện tử hiện đại | Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải | NXB Tài Chính |  |  | Thương mại điện tử |  |  |  |
|  | Multimedia Communications | Jerry D.Gibson | Academic Press | 2013 |  | Truyền thông đa phương tiện |  |  |  |
|  | Bài giảng Trực quan hóa dữ liệu | Trần Thị Liên | Khoa CNTT  ĐHQN | 2020 |  | Trực quan hóa dữ liệu |  |  |  |
|  | *Data Visualization: Principles and Practice*, Second Edition | Trần Thị Liên | A K Peters/CRC Press | 2014 |  | Trực quan hóa dữ liệu |  |  |  |
|  | Digital Image Processing (4th Edition) | Rafael C. Gonzalez,  Richard E. Woods | Pearson Education | 2017 |  | Xử lý ảnh số |  |  |  |
|  | Speech and Language Processing | Daniel Jurasky, James H. Martin | Prentice Hall | 2019 |  | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên |  |  |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo**

| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Máy tính để bàn | 2020 | 150 | Cái | Các học phần sử dụng máy tính để thực hành. | Cả khóa học | 01 người/01 máy |  |
| 2 | Máy chủ | 2016 | 02 | Cái | Các học phần liên quan đến mạng máy tính, lập trình ứng dụng web, khai thác dữ liệu lớn. | Cả khóa học | Dùng chung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai**  **KT. Trưởng Khoa Toán và Thống kê**  **Phó Trưởng khoa**  **TS. LÊ QUANG THUẬN** |  | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **Kế toán** Mã ngành: **8340301**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

**1. Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên,**  **ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;**  **Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ,**  **nước,**  **năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | Trần Thị Cẩm Thanh  01/06/1976 | Việt Nam | PGS,  2015 | TS,  Việt Nam, 2006 | Kế toán tài vụ và phân tích kinh tế | 1998 |  |  | 24 | 1 | 7 |  |
| 2 | Đỗ Huyền Trang  30/8/1979 | 001179048523  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2013 | Kế toán, kiểm toán và phân tích | 2001 |  |  | 21 | 0 | 4 |  |
| 3 | Hoàng Mạnh Hùng  20/10/1978 | 211651556  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2021 | Kinh tế học (Toán kinh tế) | 2000 |  |  | 22 | 0 | 2 |  |
| 4 | Lê Thị Thanh Mỹ  29/7/1984 | 211845406  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2017 | Kế toán, kiểm toán | 2006 |  | 5208003413 | 16 |  | 1 |  |
| 5 | Lê Trần Hạnh Phương  04/11/1987 | 215071022  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2019 | Kế toán, kiểm toán | 2012 |  | 7909392646 | 10 | 1 | 4 |  |
| 6 | Lê Văn Tân  7/9/1983 | Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2022 | Kế toán | 2006 |  |  | 16 | 0 | 2 |  |
| 7 | Nguyễn Thị Kim Tuyến  13/01/1985 | 211896188  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2021 | Kế toán | 2007 |  | 5208003440 | 15 | 0 | 3 |  |
| 8 | Đào Nhật Minh  08/12/1987 | Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2021 | Kế toán | 2010 |  |  | 12 | 1 | 3 |  |
| 9 | Trương Thị Thanh Phượng  4/12/1985 | Việt Nam |  | TS,  Pháp,  2015 | Toán ứng dụng | 2007 |  |  | 15 | 1 | 2 |  |
| 10 | Hoàng Thị Hoài Hương  17/10/1988 | Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2019 | Kinh tế phát triển/ Kinh tế đầu tư | 2010 |  |  | 12 | 0 | 2 |  |
| 11 | Lê Mộng Huyền  20/7/1987 | Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2021 | Kế toán | 2011 |  |  | 11 | 0 | 4 |  |
| 12 | Trần Thị Yến  19/09/1989 | Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2021 | Kế toán | 2011 |  |  | 11 | 0 | 3 |  |
| 13 | Ngô Thị Thanh Thúy  03/9/1986 | 215577369Việt Nam |  | TS,  Việt Nam, 2021 | Kinh tế phát triển | 2010 |  | 5210005363 | 13 |  | 1 |  |
| 14 | Đào Vũ Phương Linh 21/06/1987 | 052187009683 Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2021 | Kinh tế phát triển | 2010 |  | 5210005356 | 13 |  | 1 |  |
| 15 | Sử Thị Thu Hằng 07/11/1983 | 042183014059 Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2022 | Kinh tế phát triển | 2008 |  | 5209006213 | 14 |  | 1 |  |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo**

| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy**  **(học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ** | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù hợp, chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Đoàn Thế Hùng | Triết học | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì giảng dạy |
| Nguyễn Thị Ngọc Thùy |
| 2 | Hoàng Thị Hoài Hương | Kinh tế học vi mô nâng cao | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy |
| Đào Vũ Phương Linh |
| 3 | Sử Thị Thu Hằng | Kinh tế học vĩ mô nâng cao | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy |
| Ngô Thị Thanh Thúy |
| 4 | Trần Thị Cẩm Thanh | Lý thuyết kế toán | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy/ hướng dẫn đề án |
| Trần Thị Yến |
| 5 | Đặng Thị Thanh Loan | Quản trị học hiện đại | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì giảng dạy |
| Nguyễn Thị Hạnh |
| 6 | Nguyễn Thị Kim Ánh | Quản trị kinh doanh quốc tế | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì giảng dạy |
| Đỗ Ngọc Mỹ |
| 7 | Trương Thị Thanh Phượng | Nghiên cứu định lượng trong kế toán – kiểm toán | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy |
| Hoàng Mạnh Hùng |
| 8 | Hoàng Mạnh Hùng | Nghiên cứu định lượng trong kế toán – kiểm toán | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy |
| Trương Thị Thanh Phượng |
| 9 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | Kế toán tài chính nâng cao | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy/ hướng dẫn đề án |
| Đào Nhật Minh |
| 10 | Lê Văn Tân | Kế toán quản trị nâng cao | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy/ hướng dẫn đề án |
| Lê Mộng Huyền |
| 11 | Lê Thị Thanh Mỹ | Kiểm soát nội bộ nâng cao | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy/ hướng dẫn đề án |
| Lê Trần Hạnh Phương |
| 12 | Các GV đủ tiêu chuẩn đào tạo thạc sĩ của Khoa KT&KT | Thực tập chuyên môn 1 | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy/ hướng dẫn đề án |
| 13 | Trần Thị Yến | Kế toán công | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy/ hướng dẫn đề án |
| Đỗ Huyền Trang |
| 14 | Đào Nhật Minh | Pháp luật về thuế và kế toán thuế | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy/ hướng dẫn đề án |
| Nguyễn Thị Kim Tuyến |
| 15 | Đỗ Huyền Trang | Phân tích tài chính doanh nghiệp | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy/ hướng dẫn đề án |
| Lê Mộng Huyền |
| 16 | Đào Nhật Minh | Hệ thống thông tin kế toán nâng cao | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy/ hướng dẫn đề án |
| Lê Văn Tân |
| 17 | Các GV đủ tiêu chuẩn đào tạo thạc sĩ của Khoa KT&KT | Thực tập chuyên môn 2 | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy/ hướng dẫn đề án |
| 18 | Trần Thị Cẩm Thanh | Chuẩn mực kế toán | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy/ hướng dẫn đề án |
| Đỗ Huyền Trang |
| 19 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | Kế toán quốc tế nâng cao (Chuẩn mực BCTC quốc tế - IFRS) | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy/ hướng dẫn đề án |
| Lê Văn Tân |
| 20 | Trịnh Thị Thúy Hồng | Tài chính – Tiền tệ | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì giảng dạy |
| Phạm Thị Bích Duyên |
| 21 | Lê Trần Hạnh Phương | Kiểm toán nâng cao | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy/ hướng dẫn đề án |
| Lê Thị Thanh Mỹ |
| 22 | Lê Trần Hạnh Phương | Kiểm soát quản lý | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy/ hướng dẫn đề án |
| Lê Thị Thanh Mỹ |
| 23 | Nguyễn Thị Hạnh | Quản trị chiến lược | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì giảng dạy |
| Đỗ Ngọc Mỹ |
| 24 | Phan Thị Quốc Hương | Quản trị tài chính | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì giảng dạy |
| Phan Trọng Nghĩa |
| 25 | Các GV đủ tiêu chuẩn đào tạo thạc sĩ của Khoa KT&KT và GV thỉnh giảng | Đề án tốt nghiệp | Học kỳ 2, năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, chủ trì giảng dạy/ hướng dẫn đề án |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | Trần Thị Cẩm Thanh, 01/06/1976, Trưởng khoa | PGS, 2015; TS, 2006 | Kế toán tài vụ và phân tích kinh tế |  |
| 2 | Đỗ Huyền Trang, 30/081979, Phó Trưởng khoa | TS, 2013 | Kế toán, kiểm toán và phân tích |  |
| 3 | Hoàng Mạnh Hùng, 20/10/1978, Phó Trưởng khoa | TS, 2021 | Kinh tế học (Toán kinh tế) |  |

**2. Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| 1 |  | Cấp Tỉnh | Tác động của cấu trúc sở hữu đến công bố thông tin tự nguyện của các công ty logistics trên thị trường chứng khoán Việt Nam | Trần Thị Cẩm Thanh |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Cấp cơ sở | Mối quan hệ của các nhân tố ngữ cảnh, việc sử dụng thông tin kế toán quản trị và thành quả hoạt động: Nghiên cứu trường hợp các DNNVV tỉnh Bình Định. | Lê Mộng Huyền |  |  |  | Đỗ Huyền Trang, Trương Thị Thanh Phượng, Trần Thị Quanh |  |
| 3 |  | Cấp cơ sở | Hội tụ thu nhập giữa các tỉnh ở Việt Nam dưới tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài | Hoàng Mạnh Hùng |  |  |  | Ngô Nữ Mai Quỳnh, Lê Thỵ Hà Vân |  |
| 4 |  | Cấp cơ sở | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định | Lê Văn Tân |  |  |  | Trần Thị Yến |  |
| 5 |  | Cấp cơ sở | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng Thẻ điểm cân bằng (BSC) trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định | Lê Nữ Như Ngọc |  |  |  | Ngô Nữ Mai Quỳnh |  |
| 6 | B2009.28.19 | Cấp Bộ | Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bình Định | Trần Thị Cẩm Thanh và cộng sự |  |  |  |  |  |
| 7 | B2006.28.05 | Cấp tỉnh | Nghiên cứu thiết lập và đánh giá chỉ số tổn thương xã hội do biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định |  |  |  |  | Hoàng Mạnh Hùng (Thành viên tham gia) |  |
| 8 | T2020.692.40 | Cấp cơ sở | Vận dụng Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) nghiên cứu trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | Nguyễn Thị Kim Tuyến | 1093/QĐ-ĐHQN ngày 10/5/2021 | 14/5/2021 | Tốt | Nguyễn Thị Mai Hương, Đào Quyết Thắng, Trương Thị Hoàng Hoa |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
| 1 | Hoang Manh Hung, Le Thy Ha Van, Tran Thi Tung Quyen, “*The role of logistics infrastructure to attract foreign direct investment in Vietnam*”, International Conference Proceedings: Current Situation and Solutions to the Development of the Logistics System for Country and the Key Economic Region of Central Vietnam, Binh Dinh 10/2019 |  |
| 2 | Đỗ Huyền Trang, Lê Mộng Huyền, Lương Thị Thúy Diễm (2019), “*Nguy cơ phá sản của các công ty logistics niêm yết tại Việt Nam”, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán*, Số 10/2019 (192) |  |
| 3 | Đỗ Huyền Trang, Lê Mộng Huyền, “*Ưu, nhược điểm của thẻ điểm cân bằng”, Hội thảo Việt Nam về kế toán, kiểm toán (VCAA) lần 1* |  |
| 4 | Đỗ Huyền Trang, Lương Thị Thúy Diễm (2019), “*Tác động của cấu trúc sở hữu đến công bố thông tin tự nguyện của các công ty logistics trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Hội thảo khoa học Quốc gia: Hội thảo Việt Nam về kế toán, kiểm toán lần thứ 1 năm 2019*, 729-747. |  |
| 5 | Thi Kim Tuyen Nguyen, Ngoc Tien Nguyen, Thi Mai Huong Nguyen (2019), “*Assessing the level of environmental information disclosure by listed companies on the stock market in Vietnam”, Problems and Perspectives in Management,* Volum 17, Issue 3,207-217. |  |
| 6 | Lê Trần Hạnh Phương, Đào Vũ Phương Linh (2019), “*Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực logistic - Nghiên cứu thực nghiệm tại khu vực Miền Trung”, Hội thảo khoa học quốc tế Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống logistics quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm miền Trun*g, |  |
| 7 | Đào Nhật Minh, Lê Trần Hạnh Phương (2019), “*Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định: Mô hình nghiên cứu đề xuất”, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán*, 3/2019, 70-73. |  |
| 8 | Đào Nhật Minh (2019), “*Các lợi ích kế toán trong hệ thống ЕRР tại các doanh nghiệp Việt Nam: Khuôn mẫu đề xuất”, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán*, 6/2019, 46-49. |  |
| 9 | Dao Nhat Minh, Dao Quyet Thang (2019), “*The change of Accountant’s Role in Enterprise resource planning (ERP) System”, Journal of Management and Economic Studies*, 2019. |  |
| 10 | Vo Van Nhi, Tran Thi Cam Thanh, Dao Nhat Minh (2019), “*The Factors Impact on Accounting Benefits in Enterprise Resource Planning (ERP) Environment in Viet Nam Firms”, International conference on Finance, Accounting and Auditing: Contemporary issues in Accounting, Auditing and Finance,* 11/2019, 57-71. |  |
| 11 | Le Xuan Quynh; Tran Thi Cam Thanh (2019), “*Corporate Social Responsibility and Firm Value: An Empirical Study of Listed Transport Company in Vietnam”, The Proceedings of International Conference on Finance, Accounting and Auditing 2019 (ICFAA 2019),* |  |
| 12 | Tran Thi Cam Thanh, Le Xuan Quynh (2019), “*Environmental disclosure and firm value of listed companies in vietnamese stock market”, The Proceedings of International Conference on Contemporary Issue in Economics, Management and Business 2019 (CIEMB 2019),* |  |
| 13 | Tran Thi Yen, Nguyen Phong Nguyen (2019), “*The role of management accounting system in promoting organizational learning, innovation capacity and improving performance in enterprises in Vietnam”, The 2019 International Conference on Accounting, Finance and Business – 2019 ICAFB*, Industrial University of Ho Chi Minh City Publishing House, Vietnam, |  |
| 14 | Tran Thi Yen, Le Thi Bao Nhu and Nguyen Thi Phuong Thao (2019), “*Measuring the impact of factors on the implementation of financial statements under the new accounting regime at the public service and administration units in Vietnam”, Journal of Science and Technology*, |  |
| 15 | Trần Thị Yến, Nguyễn Phong Nguyên (2019), “*Vai trò của kế toán quản trị trong việc thúc đẩy học tập tổ chức, năng lực đổi mới và kết quả hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp tại Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á*, |  |
| 16 | Lê Trần Hạnh Phương, Phạm Thị Lai, Trần Thị Bích Duyên, Trần Thị Quanh, Lê Thị Thanh Nhật (2020), *Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính 1*, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. |  |
| 17 | Hà Xuân Thạch, Lê Trần Hạnh Phương (2020), *Sách chuyên khảo* *Doanh nghiệp Việt Nam với việc vận dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế*, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. |  |
| 18 | Trần Thị Cẩm Thanh, Nguyễn Ngọc Tiến, Sử Thị Thu Hằng, Đào Quyết Thắng,...(2020), *Giáo trình Kinh tế học vĩ mô*, NXB Khoa học - Kỹ thuật. |  |
| 19 | Lê Mộng Huyền, Đỗ Huyền Trang, Trương Thị Thanh Phượng, Trần Thị Quanh (2020), “*Mối quan hệ của các nhân tố ngữ cảnh, việc sử dụng thông tin kế toán quản trị và thành quả hoạt động: nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định”, Tạp chí Công thương*, Số 5 (tháng 3/2020), |  |
| 20 | Lê Mộng Huyền, Trần Thị Quanh, Đỗ Huyền Trang (2020), “*Mối quan hệ của cạnh tranh, chiến lược, thông tin kế toán quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển*, Số 274 (tháng 4/2020), |  |
| 21 | Đỗ Huyền Trang, Lê Mộng Huyền, Lương Thị Thúy Diễm và Trần Thị Quanh (2020), *“Mối quan hệ giữa việc sử dụng thông tin kế toán quản trị phạm vi rộng, định hướng thị trường và thành quả hoạt động: nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp du lịch tỉnh Bình Định”, Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán và Tài chính – Ngân hàng trong thời đại công nghệ 4.0*, |  |
| 22 | Do Huyen Trang and Le Mong Huyen (2020), “*Using management accounting information to enhance competitive advantage for Viet Nam’s firms”, Review of Finance*, |  |
| 23 | Đỗ Huyền Trang, Lê Mộng Huyền, Lương Thị Thúy Diễm và Trần Thị Quanh (2020), “*Relationship between the Management Accounting Information Usage, Market Orientation and Performance: Evidence from Vietnamese Tourism Firms”, Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 2020. |  |
| 24 | Lê Thị Thanh Mỹ, Đỗ Minh Đức (2020), “*Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính – Nghiên cứu trường hợp tại BHXH tỉnh Bình Định”, Tạp chí Tài chính – Quản trị kinh doanh*, |  |
| 25 | Lê Trần Hạnh Phương (2020), “*Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam với chuyển đổi số trong đại dịch COVID-19”*, *Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Kế toán – Kiểm toán: Thực trạng và tương lai trong bối cảnh chuyển đổi số*, |  |
| 26 | Nguyễn Thị Lệ Hằng, Đào Vũ Phương Linh, Đàm Đình Mạnh, Ngô Nữ Mai Quỳnh (2020), “*Đánh giá của người tiêu dùng về hoạt động đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Kế toán, Kiểm toán và Tài chính Việt Nam – Xu hướng và Triển vọng*, |  |
| 27 | Nguyễn Thị Lệ Hằng, Ngô Thị Thanh Thuý, Đào Vũ Phương Linh, Lê Thị Thanh Bình (2020), *Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, Tạp chí Sức khoẻ và Môi trường*, |  |
| 28 | Trần Thị Cẩm Thanh, Nguyễn Thị Lệ Hằng (2020), “*Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nghiên cứu trường hợp của tỉnh Bình Định”, Tạp chí Sức khoẻ và Môi trường*, |  |
| 29 | Lê Văn Tân (2020), “*Mô hình nghiên cứu nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp chế biến gỗ Nam Trung Bộ”, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán*, số 203, |  |
| 30 | Lê Văn Tân (2020), *Kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp chế biến gỗ khu vực Nam Trung Bộ - Thực trạng và giải pháp , Tạp chí Kế toán & Kiểm toán*, số 205, |  |
| 31 | Nguyễn Thị Kim Tuyến (2020), “*Studying factors affecting**environmental accounting implementation in mining enterprises in Vietnam”, Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol 7, No 5, 131 – 144. |  |
| 32 | Nguyễn Thị Kim Tuyến, Nguyễn Thị Mai Hương (2020), “*Mối quan hệ giữa công bố trách nhiệm xã hội và đặc điểm doanh nghiệp tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Hội thảo khoa học Quốc gia “Kế toán, kiểm toán, tài chính Việt Nam xu hướng và triển vọng”*, Nxb Tài chính, 529-543. |  |
| 33 | Nguyễn Thị Kim Tuyến (2020), “*Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và công bố thông tin trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Hội thảo khoa học Nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán và Tài chính - Ngân hàng trong thời đại công nghệ 4.0*, Nxb Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 568-584. |  |
| 34 | Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Kim Tuyến (2020), “*Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam - Nghiên cứu điển hình trong các doanh nghiệp sản xuất cơ khí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, Hội thảo khoa học Quốc gia Tăng trưởng xanh: Quản trị và phát triển doanh nghiệp*, Nxb Công Thương, 607-624 |  |
| 35 | Nguyễn Thị Kim Tuyến, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Thảo Vi (2020), “*Factors Affecting the Implementation of Environmental Accounting by Construction Companies Listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange”, Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol 7, No 8, 269 – 280. |  |
| 36 | Nguyễn Thị Kim Tuyến, Nguyễn Thị Mai Hương, Đào Quyết Thắng, Trương Thị Hoàng Hoa (2021), “*Khuôn khổ pháp lý về công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp niêm yết”, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán,* Số tháng 4/2021 (211), 86-90. |  |
| 37 | Nguyễn Thị Thu và Lê Mộng Huyền (2020), “*Vai trò trung gian của việc sử dụng thông tin kế toán quản trị phạm vi rộng và ảnh hưởng điều tiết của sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển*, |  |
| 38 | Huyen Mong Le, Thu Thi Nguyen, Trang Cam Hoang (2020), “*Organizational culture, management accounting information, innovation capability and firm performance”, Cogent Business & Management*, |  |
| 39 | Trần Thị Yến, Trần Thị Cẩm Thanh (2020), “*Đo lường kết quả hoạt động trong khu vực công: Thực trạng và hàm ý chính sách trong thời đại công nghệ 4.0”, Kỷ yếu hội thảo khoa họ Nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực kế toán – kiểm toán và tài chính – ngân hàng trong thời đại công nghệ 4.0*, NXB Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |  |
| 40 | Yen Thi Tran, Nguyen Phong Nguyen (2020), “*The impact of the performance measurement system on the organizational performance of the public sector in a transition economy: Is public accountability a missing link?”, Cogent Business & Management*, |  |
| 41 | Yen Thi Tran, Thanh Thi Cam Tran, Trang Cam Hoang (2020), “*Determinants of the Implementation of the Public-Sector Consolidated Financial Statements in Vietnam”, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, |  |
| 42 | Lương Thị Thúy Diễm, Lê Trần Hạnh Phương, Trần Thu Vân (2021), *Sự khác biệt về nhân tố tác động đến cơ cấu vốn của các công ty cổ phần niêm yết và chưa niêm yết tại Việt Nam, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán*, Số tháng 5/2021 (212), trang 52-56 |  |
| 43 | Trần Thu Vân, Lê Trần Hạnh Phương, Lương Thị Thúy Diễm, Nguyễn Thị Thùy Linh (2021), “*Cấu trúc vốn của các công ty cổ phần tại Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương*, Số 589 T5/2021, trang 46 - 49 |  |
| 44 | Phạm Thị Lai, Lê Trần Hạnh Phương, Đào Nhật Minh, Trần Xuân Quân (2021), *Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định - Đề xuất mô hình nghiên cứu, Tạp chí tài chính*, số 12/2021, 222-228. |  |
| 45 | Phạm Thị Lai, Lê Trần Hạnh Phương (2021), *Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị môi trường trong doanh nghiệp tại Việt Nam - Đề xuất mô hình nghiên cứu, Hội thảo quốc gia: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay*, |  |
| 46 | Trần Thị Cẩm Thanh, Trần Thị Quanh, Cao Tấn Bình (2021), *Enhancing corporate social responsibility of Binh Dinh tourism enterprises to attract tourism: Proposed research model, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế TED-2021.* |  |
| 47 | Trần Thị Quanh, Lê Mộng Huyền (2021), *Trách nhiệm xã hội và kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch tỉnh Bình Định, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay*, |  |
| 48 | Trần Thị Yến, Trần Thị Cẩm Thanh, Trương Thị Thanh Phượng, Nguyễn Thị Hạnh (2021), “*Nghiên cứu các yếu tố đo lường năng lực kế toán trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Bằng chứng thực nghiệm trong khu vực công tại Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia về kế toán và kiểm toán (VCAA 2021)*, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, |  |
| 49 | Trương Thị Thanh Phượng, Nguyễn Thị Hạnh, Trần Thị Yến, Trần Thị Cẩm Thanh (2021), “*The analysis of the number of international tourists to Vietnam in the period 2014-2020”, TED-2021 Proceedings of the International Conference on Culture, Education, and Tourism with Economic Development*, NXB Thông tin và truyền thông, |  |
| 50 | Yen Thi Tran, Nguyen Phong Nguyen, Trang Cam Hoang (2021), “*How do innovation and financial reporting influence public sector performance in a transition market?”, Journal of Accounting in Emerging Economies*, |  |
| 51 | Yen Thi Tran, Nguyen Phong Nguyen, Trang Cam Hoang (2021), “*Effects of Leadership and Accounting Capacity on Accountability Through the Quality of Financial Reporting by Public Organisations in Vietnam”, Journal of Asia Business Studies*, |  |
| 52 | Yen Thi Tran, Nguyen Phong Nguyen, Trang Cam Hoang (2021), “*The role of accountability in determining the relationship between financial reporting quality and the performance of public organizations: Evidence from Vietnam”, Journal of Accounting and Public Policy*, |  |
| 53 | Trần Thị Cẩm Thanh, Lê Thị Mỹ Tú (2021), *Nâng cao hiệu quả tài chính doanh nghiệp thông qua vốn trí tuệ : Bằng chứng tại các công ty niêm yết Việt Nam, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán*, |  |
| 54 | Lê Văn Tân, Trần Thị Yến (2021), *Mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc vận dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán*, số 212, |  |
| 55 | Phạm Ngọc Toàn, Đào Nhật Minh (2021), “*Sự tác động của phần mềm kế toán đám mây tới hiệu quả kinh doanh  của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam: Vai trò trung gian sự hài lòng của lãnh đạo cấp cao”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á*, 07/2021, 05-24. |  |
| 56 | Nguyễn Ngọc Tiến, Đào Nhật Minh, Lê Trần Hạnh Phương, Nguyễn Thị Lệ Hằng (2021), “*Đào tạo về IFRS 15 trong trường đại học, cao đẳng: Trở ngại và giải pháp”, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán*, 05/2021, 39 - 41. |  |
| 57 | Lê Trần Hạnh Phương (2021), “*Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong đại dịch Covid-19”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Kế toán – Kiểm toán – Tài chính Việt Nam: Đổi mới và hội nhập.* |  |
| 58 | Lê Trần Hạnh Phương (2021), “*Yêu cầu doanh nghiệp về kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán”, Hội thảo Khoa học Quốc gia về Kế toán và Kiểm toán VCAA 2021*. |  |
| 59 | Lê Trần Hạnh Phương (2021), “*Thực trạng công bố trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam”, Hội thảo khoa học Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay*. |  |
| 60 | Lê Thị Thanh Mỹ, Lê Thị Thanh Nhật (2021), “*Lập và trình bày báo cáo kế toán trách nhiệm xã hội - Thực trạng và định hướng vận dụng tại Việt Namˆ”, Hội thảo khoa học Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay*. |  |
| 61 | Tran Hanh Phuong Le, Thi Cam Thanh Tran, Thi Le Hang Nguyen, Nhat Minh Dao, Nu Mai Quynh Ngo, Ngoc Tien Nguyen (2021), “*Determining factors impacting the application of IFRS in teaching: Evidence from Vietnam”, Journal of Accounting*. |  |
| 62 | Nguyễn Ngọc Tiến, Trần Thị Cẩm Thanh, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Ngô Nữ Mai Quỳnh (2021), “*Trao đổi về vận dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vào phát triển chương trình đào tạo ngành kế toán, kiểm toán tại Trường Đại học Quy Nhơn”*, *Tạp chí Kế toán & Kiểm toán*. |  |

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau:

- Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), *t*ên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

- Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tên bài viết’, tên tập san, số, kì/thời gian phát hành, số trang.

- Tác giả (Năm xuất bản), *tên tài liệu*, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập.

- Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’*, [trong] tên kỷ yếu*, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

**3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

| **STT** | **Hạng mục** | **Số lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần /môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Phòng học đa chức năng | 05 | 500 | Tất cả các học phần lí thuyết |  |  |
| 1.2 | Phòng thực hành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế | 01 | 40 | Hệ thống thông tin kế toán | Học kỳ 3 |  |
| 1.3 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 02 | 100 |  |  |  |
| 2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 01 | 3.339 | Các học phần trong chương trình đào tạo | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(1)* |
| 1 | Giáo trình Kinh tế vi mô II | Phạm Văn Minh | Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân | 2013 |  | Kinh tế học vi mô nâng cao |  |  |  |
| 2 | Giáo trình kinh tế học vĩ mô | Trần Thị Cẩm Thanh (chủ biên), Nguyễn Ngọc Tiến, Sử Thị Thu Hằng, Lê Việt An, Ngô Thị Thanh Thúy, Đào Quyết Thắng, Ngô Thị Anh Thư, Lê Thị Thanh Bình | Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật | 2020 |  | Kinh tế học vĩ mô nâng cao |  |  |  |
| 3 | Giáo trình nguyên lý kế toán | Trần Thị Cẩm Thanh (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Tiến. | NXB Tài chính | 2022 |  | Lý thuyết kế toán |  |  |  |
| 4 | Kế toán hợp nhất kinh doanh và lập báo cáo tài chính hợp nhất | Nguyễn Trí Tri, Vũ Hữu Đức |  | 2014 |  | Kế toán tài chính nâng cao |  |  |  |
| 5 | Kế toán tài chính tập 1 | Trần Xuân Nam | Nhà xuất bản Tài chính | 2015 |  |  |  |  |
| 6 | Kế toán tài chính tập 2 | Trần Xuân Nam | Nhà xuất bản Tài chính | 2015 |  |  |  |  |
| 7 | Giáo trình Tài chính – Tiền tệ | Hà Thanh Việt | NXB Lao động - Xã hội | 2019 |  | Tài chính - Tiền tệ |  |  |  |
| 8 | Thuế Và Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp | PGS TS Phạm Đức Cường, PGS TS Trần Mạnh Dũng | NXB Tài chính | 2019 |  | Pháp luật về thuế và kế toán thuế |  |  |  |
| 9 | Giáo trình phân tích báo cáo tài chính | Đỗ Huyền Trang (ch.b.), Lương Thị Thúy Diễm, Nguyễn Trà Ngọc Vy, Lê Thị Mỹ Tú | NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | 2022 |  | Phân tích tài chính doanh nghiệp |  |  |  |
| 10 | Giáo trình Kế toán quản trị 2 | Trần Thị Cẩm Thanh (chủ biên)  Lê Văn Tân | GT lưu hành nội bộ | 2017 |  | Kế toán quản trị nâng cao |  |  |  |
| 11 | Kế toán Hành chính sự nghiệp | Đỗ Huyền Trang (chủ biên)  Lê Thị Thanh Mỹ (chủ biên)  Lê Thị Mỹ Kim  Lê Vũ Tường Vy  Trần Thị Yến | Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | 2018 |  | Kế toán công |  |  |  |
| 12 | Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao | Đào Nhật Minh | Tài liệu lưu hành nội bộ. | 2021 |  | Hệ thống thông tin kế toán nâng cao |  |  |  |
| 13 | Bài giảng Kiểm soát nội bộ nâng cao | Lê Thị Thanh Mỹ | Tài liệu lưu hành nội bộ. | 2020 |  | Kiểm soát nội bộ nâng cao |  |  |  |
| 14 | Kiểm soát nội bộ (xuất bản lần thứ ba), | Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, | Nhà xuất bản Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 2016 |  |  |  |  |
| 15 | Giáo trình quản trị học | Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc | NXB Văn hóa – Văn nghệ | 2008 |  | Quản trị học hiện đại |  |  |  |
| 16 | Nghiên cứu định lượng trong kế toán-kiểm toán | Đinh Phi Hổ, Võ Văn Nhị, Trần Phước, | NXB Tài chính | 2018 |  | Nghiên cứu định lượng trong kế toán - kiểm toán |  |  |  |
| 17 | Giáo trình dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu | Nguyễn Trọng Hoài, Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy | NXB Thống kê | 2009 |  | Phân tích dữ liệu và dự báo |  |  |  |
| 18 | Kinh doanh quốc tế hiện đại | Charles W.L.Hill | NXB Đại học Kinh tế TP.HCM | 2014 |  | Quản trị kinh doanh quốc tế |  |  |  |
| 19 | Luật Kế toán Việt Nam 2016 | Bộ Tài chính | Nhà xuất bản Tài chính | 2016 |  | Chuẩn mực kế toán |  |  |  |
| 20 | Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành các đợt 1, 2, 3, 4, 5. | Bộ Tài chính |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính 1 | Lê Trần Hạnh Phương (chủ biên) | Nhà xuất bản Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 2020 |  | Kiểm toán nâng cao |  |  |  |
| 22 | Bài giảng Kiểm soát quản lý | Lê Trần Hạnh Phương, Lê Thị Thanh Mỹ, | Tài liệu lưu hành nội bộ | 2021 |  | Kiểm soát quản lý |  |  |  |
| 23 | Bài giảng Quản trị chiến lược | Nguyễn Thị Hạnh | Tài liệu lưu hành nội bộ | 2016 |  | Quản trị chiến lược |  |  |  |
| 24 | Quản trị Tài chính căn bản | Nguyễn Quang Thu | NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | 2017 |  | Quản trị tài chính |  |  |  |
| 25 | Tài chính doanh nghiệp | Vũ Duy Hào và Trần Minh Tuấn | NXB Đại học Kinh tế Quốc dân | 2018 |  |  |  |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo**

| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Máy tính để bàn | 2020 | 150 | Cái |  | Cả khóa học | 01 người/01 máy |  |
| 2 | Máy chủ | 2016 | 02 | Cái |  | Cả khóa học | Dùng chung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** |  | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**PHỤ LỤC 3**

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

**PHỤ LỤC 3**

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

*(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)*

|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **Kỹ thuật điện** Mã ngành: **8520201**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

1. **Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm**

**việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh** | **Số CMND,**  **CCCD hoặc Hộ chiếu; Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ, nước, năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển**  **dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | Huỳnh Đức Hoàn  02/01/1972 | 033072014525, Việt nam | PGS, 2019 | TS, Việt Nam, 2008 | Thiết bị điện - Điện tử | 1993 |  | 3796032214 | 29 |  | 2 |  |
| 2 | Đoàn Đức Tùng  06/8/1975 | 052075003073, Việt nam | PGS, 2020 | TS, Việt Nam, 2009 | Kỹ thuật điện | 2000 |  | 3701003282 | 22 | 1 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Lê Tuấn Hộ  28/02/1981 | 211677750  Việt Nam |  | TS, Hàn Quốc, 2016 | Kỹ thuật hệ thống quản lý công nghiệp | 2004 |  | 3707000932 | 18 |  | 2 |  |
| 4 | Nguyễn Duy Khiêm  10/9/1977 | 211601364, Việt nam |  | TS, Việt Nam, 2015 | Kỹ thuật điện | 2002 |  | 3704000538 | 20 |  | 1 |  |
| 5 | Ngô Minh Khoa  10/5/1983 | 211818385,  Việt nam |  | TS, Việt Nam, 2017 | Kỹ thuật điện | 2006 |  | 5208003397 | 16 | 1 | 2 |  |
| 6 | Đoàn Thanh Bảo  26/8/1982 | 211745146, Việt nam |  | TS, Việt Nam, 2016 | Kỹ thuật điện | 2006 |  | 5208003398 | 16 |  | 2 |  |
| 7 | Lê Thái Hiệp  08/10/1982 | 211732836, Việt nam |  | TS, Việt Nam, 2016 | Kỹ thuật điện | 2006 |  | 5208003396 | 16 |  | 3 |  |
| 8 | Đỗ Văn Cần  10/02/1981 | 052081002666,  Việt nam |  | TS, Việt Nam, 2018 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 2004 |  | 3707001031 | 18 |  | 3 |  |
| 9 | Nguyễn Đỗ Dũng  15/5/1975 | 211570989 |  | TS,  Trung Quốc,  2018 | Hệ thống thông tin và truyền thông | 15/9/2004 |  | 3707000930 | 18 | 0 | 2 |  |
| 10 | Nguyễn Mai Chí Trung  22/10/1981 | 211758590, Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2017 | Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp | 2012 |  | 3707000611 | 10 |  | 1 |  |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy (học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ** | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận**  **văn, luận án** |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Khoa LLCT-Luật và QLNN | Triết học | Học kỳ 1, năm thứ nhất | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy |
| 2 | Khoa Toán - TK | Các phương pháp tối ưu hóa | Học kỳ 1, năm thứ nhất | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy |
| 3 | TS. Lê Thái Hiệp  TS. Đỗ Văn Cần | Điều khiển thiết bị điện tử công suất | Học kỳ 1, năm thứ nhất | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 4 | TS. Đoàn Thanh Bảo  PGS. TS. Đoàn Đức Tùng | Tính toán và mô phỏng trường điện từ | Học kỳ 1, năm thứ nhất | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 5 | TS. Đỗ Văn Cần  TS. Lê Thái Hiệp | Điều khiển số | Học kỳ 2, năm thứ nhất |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 6 | PGS. TS. Đoàn Đức Tùng  TS. Lê Tuấn Hộ | Hệ mờ và mạng nơ ron | Học kỳ 2, năm thứ nhất |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 7 | TS. Ngô Minh Khoa  TS. Lê Tuấn Hộ | Tính toán phân tích hệ thống điện | Học kỳ 2, năm thứ nhất |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 8 | TS. Nguyễn Duy Khiêm  TS. Ngô Minh Khoa | Năng lượng tái tạo và tích trữ năng lượng | Học kỳ 2, năm thứ nhất |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 9 | TS. Lê Tuấn Hộ  PGS. TS. Huỳnh Đức Hoàn | Các phương pháp dự báo trong hệ thống điện | Học kỳ 2, năm thứ nhất |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 10 | TS. Ngô Minh Khoa  PGS. TS. Huỳnh Đức Hoàn | Quản lý nhu cầu điện năng (DSM) | Học kỳ 2, năm thứ nhất |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 11 | PGS. TS. Huỳnh Đức Hoàn  TS. Nguyễn Duy Khiêm | Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện nâng cao | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 12 | TS. Đỗ Văn Cần  TS. Lê Thái Hiệp | Truyền tải điện xoay chiều linh hoạt (FACTS) và một chiều (HVDC) | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 13 | TS. Ngô Minh Khoa  PGS. TS. Đoàn Đức Tùng | Lưới điện thông minh | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 14 | TS. Lê Tuấn Hộ  TS. Nguyễn Duy Khiêm | Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 15 | TS. Lê Tuấn Hộ  TS. Ngô Minh Khoa | Các cải tiến trong kỹ thuật điện cao áp | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 16 | TS. Lê Tuấn Hộ  TS. Ngô Minh Khoa | Tối ưu hóa vận hành hệ thống điện | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 17 | TS. Nguyễn Duy Khiêm  TS. Ngô Minh Khoa | Thị trường điện | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 18 | TS. Nguyễn Duy Khiêm  TS. Lê Tuấn Hộ | Tính toán độ tin cậy trong hệ thống điện | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 19 | TS. Đỗ Văn Cần  TS. Lê Thái Hiệp | Điều khiển máy điện | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 20 | TS. Đoàn Thanh Bảo  PGS. TS. Đoàn Đức Tùng | Chẩn đoán và giám sát tình trạng máy điện | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 21 | TS. Ngô Minh Khoa  TS. Nguyễn Duy Khiêm | Điều khiển hệ thống điện gió và điện mặt trời | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 22 | TS. Đỗ Văn Cần  TS. Lê Thái Hiệp | SCADA trong hệ thống điện | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 23 | Đơn vị thực tập | Thực tập 1 | Học kỳ 2, năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy |
| 24 | Đơn vị thực tập | Thực tập 2 | Học kỳ 2, năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy |
| 25 | Bộ môn Kỹ thuật điện | Đề án tốt nghiệp | Học kỳ 2, năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | Huỳnh Đức Hoàn, 1972, Trưởng Khoa | TS, 2008 | Thiết bị điện – điện tử |  |
| 2 | Huỳnh Nguyễn Bảo Phương, 1980, Phó Trưởng khoa | TS, 2015 | Kỹ thuật viễn thông |  |
| 3 | Nguyễn Mai Chí Trung, 1981, Phó Trưởng khoa | TS, 2017 | Kỹ thuật xây dựng |  |

1. **Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề**  **tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| 1 | B2020-DQN-02 | Cấp Bộ | Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển, giám sát và phân tích chất lượng điện năng dựa trên công nghệ IoT | TS. Ngô Minh Khoa | 3759/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2021 | 11/11/2021 | Đạt | PGS.TS. Đoàn Đức Tùng,  TS. Lê Tuấn Hộ;  ThS. Nguyễn An Toàn |  |
| 2 | B2017-DQN-02 | Cấp Bộ | Nghiên cứu, xây dựng Phòng thí nghiệm ảo về Lý thuyết mạch | PGS.TS. Đoàn Đức Tùng | 34/QĐ-BGDĐT ngày 07/01/2020 | 23/2/2020 | Đạt | TS. Lê Thái Hiệp TS. Đoàn Thanh Bảo |  |
| 3 | T2021.713.16 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu về bài toán dự báo năng lượng tái tạo | TS. Lê Tuấn Hộ | 553/QĐ-ĐHQN ngày 09/3/2022 | 14/3/2022 | Tốt |  |  |
| 4 | T2021.713.17 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu và xây dựng hệ thống truyền thông ánh sáng nhìn thấy sử dụng camera | TS. Nguyễn Duy Thông | 719/QĐ-ĐHQN, ngày 29/3/2022 | 05/4/2022 | Tốt |  |  |
| 5 | T2020.667.15 | Cấp cơ sở | Xây dựng các bài thí nghiệm IoT phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu của ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông | TS. Huỳnh Nguyễn Bảo Phương | 2741/QĐ-ĐHQN, ngày 27/10/2021 | 05/11/2021 | Khá | TS. Nguyễn Đức Thiện Ths. Ngô Văn Tâm |  |
| 6 | T2020.670.18 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu xây dựng bài thí nghiệm chỉnh lưu PWM và nghịch lưu PWM ứng dụng cho phòng thí nghiệm Điện tử công suất | TS. Lê Thái Hiệp | 2821/QĐ-ĐHQN ngày 02/11/2021 | 10/11/2021 | Khá | ThS. Thân Văn Thông ThS. Nguyến An Toàn |  |
| 7 | T2020.671.19 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu bộ chỉnh lưu PWM nhằm nâng cao chất lượng điện áp cấp cho các tải sử dụng nguồn điện 1 chiều | ThS. Bùi Văn Vũ | 2654/QĐ-ĐHQN ngày 14/10/2021 | 21/10/2021 | Khá | TS. Đỗ Văn Cần TS. Lê Thái Hiệp |  |
| 8 | T2019.623.18 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu, tối ưu bộ lọc tích cực đối với tải hồ quang điện | ThS. Lương Ngọc Toàn | 1302/QĐ-ĐHQN ngày 09/6/2021 | 17/6/2021 | Khá | ThS. Thân Văn Thông TS. Lê Thái Hiệp |  |
| 9 | T2019.623.19 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển vòng dòng stator cho động cơ xoay chiều ba pha dựa trên FPGA | ThS. Lê Nam Dương | 2670/QĐ-ĐHQN ngày 18/10/2021 | 26/10/2021 | Khá |  |  |
| 10 | T2018.569.18 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu ảnh hưởng các thiết bị FACTS đến bảo vệ khoảng cách trong hệ thống điện | TS. Ngô Minh Khoa | 513/QĐ-ĐHQN ngày 25/3/2019 | 05/4/2019 | Tốt | PGS.TS. Đoàn Đức Tùng |  |
| 11 | T2018.571.20 | Cấp cơ sở | Ước lượng trạng thái vận hành của lưới điện tỉnh Bình Định | TS. Lê Tuấn Hộ | 2378/QĐ-ĐHQN ngày 14/8/2019 | 21/8/2019 | Khá | ThS. Nguyễn Xuân Thậm |  |
| 12 | T2018.572.21 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu sử dụng phương pháp lát cắt để tách đảo lưới điện phân phối có nguồn điện phân tán nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện | TS. Nguyễn Duy Khiêm | 3371/QĐ-ĐHQN ngày 15/12/2021 | 27/12/2021 | Khá |  |  |
| 13 | T2017.515.18 | Cấp cơ sở | Điều khiển nâng cao hiệu suất động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu ứng dụng cho ô tô điện | ThS. Nguyễn An Toàn | 1106/QĐ-ĐHQN  ngày 28/6/2018 | 20/7/2018 | Tốt | ThS. Thân Văn Thông |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình**

**công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
| 1 | Ngô Minh Khoa, Mai Vũ Cường, Huỳnh Quốc Cường, Nguyễn Trương Tấn Hiếu, Ứng dụng Matlab App Designer thiết kế chương trình mô phỏng định vị sự cố trên đường dây tải điện dựa trên các phương pháp tổng trở, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol. 58, no. 3A, pp. 16-25, 2022 | ACI |
| 2 | Nguyễn Thành Nguyên, Ngô Minh Khoa\*, Phân tích ảnh hưởng của nhà máy điện gió và điện mặt trời đến lưới điện 110 kV tỉnh Bình Định, Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, no. 80, pp. 35-44, 2022 |  |
| 3 | Văn Công Lâm, Ngô Minh Khoa\*, Nghiên cứu khả năng lướt qua lỗi điện áp thấp của máy phát điện gió DFIG bằng thực nghiệm, Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, no. 77, pp. 80-89, 2021 |  |
| 4 | Ngo Minh Khoa, Le Van Dai, Doan Duc Tung, Nguyen An Toan, An IoT-based Power Control and Monitoring System for Low-Voltage Distribution Networks, TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 13, pp. 51-58, 2020 | ACI |
| 5 | Ngô Minh Khoa, Đoàn Đức Tùng, Nghiên cứu ứng dụng thiết bị phục hồi điện áp động để ngăn chặn sụt áp ngắn hạn trên lưới điện phân phối, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, vol. 225, no. 6, pp. 3-10, 2020 | ACI |
| 6 | Hồ Văn Trình, Lê Văn Thơ, Ngô Minh Khoa\*, Ứng dụng công nghệ IoT thiết kế hệ thống giám sát điện năng: Áp dụng cho phụ tải điện hạ áp 220VAC, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, vol. 14, no. 1, pp. 71-78, 2020 |  |
| 7 | Ngô Minh Khoa, Huỳnh Đức Hoàn, Tối ưu vị trí và công suất nguồn điện phân tán nhằm nâng cao chất lượng điện áp trên lưới điện phân phối, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, vol. 14, no. 1, pp. 63-70, 2020 |  |
| 8 | Nguyễn Thanh Bình, Võ Xuân Trí, Lê Văn Thơ, Ngô Minh Khoa\*, Nghiên cứu thiết kế hệ thống thực nghiệm quản lý, điều khiển và giám sát điện năng thông minh, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, vol. 13, no. 3, pp. 36-45, 2019 |  |
| 9 | Ngô Minh Khoa, Đoàn Đức Tùng, Nghiên cứu ảnh hưởng của thiết bị TCSC đến rơle bảo vệ khoảng cách trên đường dây truyền tải điện năng, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, vol. 13, no. 1, pp. 13-22, 2019 |  |
| 10 | Đỗ Nhật Trứ, Ngô Minh Khoa, Ứng dụng phương pháp tổng trở đo tại rơle bảo vệ khoảng cách để xác định vị trí sự cố trên đường dây truyền tải điện năng, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, vol. 11, no. 3, 2017 |  |
| 11 | Ngo Minh Khoa, Nguyen Thi Hai Van, Le Kim Hung, Doan Anh Tuan, Investigation of the Impact of Large-Scale Wind Power and Solar Power Plants on a Vietnamese Transmission Network, International Journal of Renewable Energy Development, vol. 11, no. 3, pp. 863-870, 2022 | ESCI, Scopus Q3 |
| 12 | Ngo Minh Khoa, Mai Vu Cuong, Huynh Quoc Cuong, Nguyen Truong Tan Hieu, Performance Comparison of Impedance-Based Fault Location Methods for Transmission Line, International Journal of Electrical and Electronic Engineering & Telecommunications, vol. 11, no. 3, pp. 234-241, 2022 | Scopus Q4 |
| 13 | Ngo Minh Khoa, Tran Xuan Khoa, A Method Based on Only Currents for Determining Fault Direction in Radial Distribution Networks Integrated with Distributed Generations, Proceedings of Engineering and Technology Innovation, vol. 20, pp. 01-11, 2022 |  |
| 14 | Ngo Minh Khoa, Doan Duc Tung, Le Van Dai, Experimental Study on Low Voltage Ride-Through of DFIG-Based Wind Turbine, International Journal of Electrical and Electronic Engineering & Telecommunications, vol. 11, no. 1, pp. 1-11, 2022 | Scopus Q4 |
| 15 | Ngo Minh Khoa, Le Van Dai, Nguyen An Toan, Doan Duc Tung, A New Design of IoT-Based Network Architecture for Monitoring and Controlling Power Consumption in Distribution Grids, International Journal of Renewable Energy Research, vol. 11, no. 3, pp. 1460-1468, 2021 | ESCI, Scopus Q3 |
| 16 | Ngo Minh Khoa, Le Van Dai, Doan Duc Tung, Nguyen An Toan, An Advanced IoT System for Monitoring and Analysing Chosen Power Quality Parameters in Micro-grid Solution, Archives of Electrical Engineering, vol. 70, no. 1, pp. 173-188, 2021 | ESCI, Scopus Q3 |
| 17 | Ngo Minh Khoa, Nguyen An Toan, Doan Duc Tung, Experimental Study on Fault Ride-Through Capability of VSC-based HVDC Transmission System, Archives of Electrical Engineering, vol. 70, no. 1, pp. 37-51, 2021 (ESCI, Scopus Q3) | ESCI, Scopus Q3 |
| 18 | Le Van Dai, Ngo Minh Khoa, Le Cao Quyen, An Innovatory Method Based on Continuation Power Flow to Analyze Power System Voltage Stability with Distributed Generation Penetration, Complexity, vol. 2020, p. 8037837, 2020 | SCIE-Q1, IF: 2.462 |
| 19 | Ngo Minh Khoa, Le Van Dai, Detection and Classification of Power Quality Disturbances in Power System Using Modified-Combination between the Stockwell Transform and Decision Tree Methods, Energies, vol. 13, no. 14, 3623, 2020 | SCIE-Q2, IF: 2.702 |
| 20 | Le Hong Lam, Nguyen Huu Hieu, Ngo Minh Khoa, Nguyen Thanh Minh, and Tran Tan Vinh, Solution to Handle Missing Data in Create Typical Load Graph, 2020 6th International Conference on Environment and Renewable Energy (ICERE 2020), 24-26 February 2020, Hanoi, Vietnam |  |
| 21 | Doan Duc Tung, Ngo Minh Khoa\*, An Arduino-Based System for Monitoring and Protecting Overvoltage and Undervoltage, Engineering, Technology & Applied Science Research, vol. 9, no. 3, pp. 4255-4260, 2019 | ESCI |
| 22 | Ngo Minh Khoa, Doan Duc Tung, Locating Fault on Transmission Line with Static Var Compensator Based on Phasor Measurement Unit, Energies, vol. 11, p. 2380, 2018 | SCIE-Q1, IF: 2.707 |
| 23 | Ngo Minh Khoa, Doan Duc Tung, Modeling for Development of Simulation Tool: Impact of TCSC on Apparent Impedance Seen by Distance Relay, Engineering, Technology & Applied Science Research, vol. 8, no. 5, pp. 3332-3337, 2018 | ESCI |
| 24 | Ngo Minh Khoa, Doan Duc Tung, An Extended Kalman Filter for Detecting Voltage Sag Events in Power Systems, Journal of Electrical Systems, vol. 14, no. 2, pp. 192-204, 2018 | ESCI, Scopus |
| 25 | Ngo Minh Khoa, Nguyen Huu Hieu, Dinh Thanh Viet, A Study of SVC’s Impact Simulation and Analysis for Distance Protection Relay on Transmission Lines, International Journal of Electrical and Computer Engineering, vol. 7, no. 4, pp. 1686-1695, 2017 | Scopus, Q2 |
| 26 | Tuan-Ho Le, Dai, L., Jang, H., & Shin, S. (2022). Robust Process Parameter Design Methodology: A New Estimation Approach by Using Feed-Forward Neural Network Structures and Machine Learning Algorithms. Applied Sciences, 12(6), 2904 | SCIE, Q2, IF = 2.838 |
| 27 | Tuan-Ho Le (2021). A combined method for wind power generation forecasting. Archives of Electrical Engineering, 991-1009 | ESCI, Scopus, Q3 |
| 28 | Tuan-Ho Le., Tang, M., Jang, J. H., Jang, H., & Shin, S. (2021). Integration of Functional Link Neural Networks into a Parameter Estimation Methodology. Applied Sciences, 11(19), 9178 | SCIE, Q2, IF = 2.838 |
| 29 | Tuan-Ho Le, Jang, H., & Shin, S. (2021). Determination of the Optimal Neural Network Transfer Function for Response Surface Methodology and Robust Design. Applied Sciences, 11(15), 6768 | SCIE, Q2, IF = 2.838 |
| 30 | Tuan-Ho Le & Shin, S. (2021). Structured neural network models to improve robust design solutions. Computers & Industrial Engineering, 156, 107231 | SCIE, Q1, IF = 7.18 |
| 31 | Tuan-Ho Le and Sangmun Shin (2018). A literature review on RSM-based robust parameter design (RPD): Experimental design, estimation modeling, and optimization methods. Journal of the Korean Society for Quality Management, 46 (1), 39-74. |  |
| 32 | Doan Duc Tung and Tuan-Ho Le (2017). A statistical analysis of short-term wind power forecasting error distribution. International Journal of Applied Engineering Research, 12 (10), 2306 – 2311. | Scopus |
| 33 | Ninh, N. V., Định, N. H., Lê Tuấn Hộ (2022). Nghiên cứu so sánh các phương pháp dự báo năng lượng gió. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 43-49. | ACI |
| 34 | Lê Tuấn Hộ, Lê Quang Hưng, Phan Thanh Hoàn (2021). Nghiên cứu so sánh các phương pháp dự báo phụ tải ngắn hạn trong lưới điện phân phối. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn, 15 (1), 23 - 35. |  |
| 35 | Nguyễn Xuân Thậm, Lê Tuấn Hộ (2019). Ước lượng trạng thái vận hành lưới điện tỉnh Bình Định. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn, 13 (5), 5 - 16. |  |
| 36 | Lê Tuấn Hộ (2019). Ước lượng trạng thái vận hành lưới điện sử dụng phương pháp ước lượng hợp lý tổng quát cực đại. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn, 13 (5), 17 - 26. |  |
| 37 | Lê Tuấn Hộ (2018). Ước lượng thống kê hàm phân phối của sai số trong dự báo ngắn hạn về năng lượng mặt trời. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn, 12 (5), 133 - 141. |  |
| 38 | Hoan Huynh Duc, Hiep Le Thai, “A Study of Optimizing a Wind Power Station in an Isolated Region Based on Specifications”, The 12th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2017), 18 ­ 20 June 2017, in Siem Reap, Cambodia, pp 1-6. |  |
| 39 | Lê Thái Hiệp\*, Bùi Liêm Tùng, Điều khiển và giám sát hệ thống tưới nước tự động sử dụng mạng không dây trong thời đại công nghệ IoT, Tạp chí khao học – Trường ĐH Quy Nhơn, 13 (1), 2019, trang 33-43. |  |
| 40 | Đoàn Đức Tùng\*, Lê Thái Hiệp, Đoàn Thanh Bảo, “Thí nghiệm ảo mạch điện ba pha”, Tạp chí khao học – Trường ĐH Quy Nhơn, 13 (3), 2019, trang 19-26. |  |
| 41 | Tran Duong Hoang Phuc, Le Thai Hiep\*, “Study on operating modes of doubly fed induction generator with a short circuit fault on grid near the wind power plant”, Journal of science – Quy Nhon university, 15(1), pp. 37-44, 2021. |  |
| 42 | Bui Van Vu\*, Vo Phuong, Do Van Can, Le Thai Hiep, “A survey of working models of direct current motor in PWM rectifier – separately excited direct current motor system”, Journal of science – Quy Nhon university, 15(5), pp. 75-85, 2021. |  |
| 43 | Le Thai Hiep\*, Nguyen An Toan, “Control of power converters in the brushless doubly fed induction generator with rotary transformer”, Journal of science – Quy Nhon university. 16(1), pp. 39-52, 2022. |  |
| 44 | Đỗ Văn Cần, Đoàn Quang Vinh, Nguyễn Phùng Quang, "Thiết kế khối bù xung cho bộ điều khiển CNC-on-Chip trên nền FPGA", 2017, Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hoá. |  |
| 45 | Đỗ Văn Cần, Thân Văn Thông, "Đề xuất điều khiển vị trí giảm nhiễu đa kênh (ADRC) trên FPGA cho hệ truyềnđộng servo", 2018, Trường Đại học Quy Nhơn Số 3 tập 12. |  |
| 46 | Đỗ Văn Cần, "Thiết kế bộ điều khiển dòng điện dựa trên nền tảng FPGA", 2020, Trường Đại học Quy Nhơn Số 1 tập 14. |  |
| 47 | Nguyễn Trường Duy, Trần Đình Huy Đức, Bùi Văn Vũ, Đỗ Văn Cần "Applying of image processing technology in classifying tomatoes after harvest", 2020, Trường Đại học Quy Nhơn Số 5 tập 14. |  |
| 48 | Bùi Văn Vũ, Nguyễn Đức Thịnh, Phạm Thanh, Bình, Đỗ Văn Cần, và cộng sự, "Application of Raspberry and PLC Mitsubishi in the design of tomato classified system automatically", 2021, Tạp chí khoa học Trường ĐH Quy Nhơn, tập 15, số 5. |  |
| 49 | Đỗ Văn Cần, và cộng sự, "Khảo sát các chế độ làm việc của hệ thống chỉnh lưu PWM – động cơ điện một chiều kích từ độc lập", 2021, Tạp chí khoa học Trường ĐH Quy Nhơn, tập 15, số 5. |  |
| 50 | Duc Hoan Huynh, Xuan Khoa Tran, “A Modeling of Distance Protection Relay Based on Kalman Filter: An Application for Vietnam’s 500kV Power Transmission Lines”, 2017, 2017 IEEE International Conference on Smart Grid and Smart Cities, ISBN: 978-1-5386-0503-5, pp: 157 – 161. |  |
| 51 | Huỳnh Đức Hoàn “Mô hình toán từ trường tản trong cửa sổ mạch từ máy biến áp”, 2017, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, tr 157 – 162. |  |
| 52 | Huỳnh Đức Hoàn, Phạm Ngọc Minh, Phan Gia Trí, “Thiết kế tích hợp hệ thống chống ngủ gật trên xe ôtô”, 2019, Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2019, tr 523-527. |  |
| 53 | Tran, X.K., Chen, Y., Phan, G.T., Huynh, D.H. "Optimal design for frequency fluctuation control system with SMES unit", 2020, 2020 4th International Conference on Robotics and Automation Sciences. |  |
| 54 | Minh Phạm Ngọc, Sinh Vũ Tiên, Quyên Vũ Thị, Hoàng Vương Huy, Phương Nguyễn Hà and Hoàn Huỳnh Đức “Giải pháp hỗ trợ phân tích dữ liệu người dùng cho dịch vụ bán lẻ dựa trên công nghệ không dây năng lượng thấp BLE và Firebase Analytics” The 6th Viet Nam international Conference and Exhibition on control and automation, VCCA 2021. |  |
| 55 | Ngô Mạnh Tiến, Huỳnh Đức Hoàn, Hà Thị Kim Duyên, Trương Thị Bích Duyên, Sái Thanh Huyền, Đoàn Quang Khởi. “Simultaneous Localization and Mapping for Multi Autonomous Mobile Robot base on Robot Operating System” The 6th Viet Nam international Conference and Exhibition on control and automation, VCCA 2021. |  |
| 56 | Phạm Ngọc Minh, Vương Huy Hoàng, Vũ Tiên Sinh, Huỳnh Đức Hoàn, Đào Việt Hà, Lê Đỗ Hoàng “Ứng dụng công nghệ IoT giám sát tự động thông số chất lượng nước nuôi trồng thủy sản” Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 255+256, tháng 5+6/2022 |  |
| 57 | Phan Gia Trí và cộng sự, "Optimal Design for Frequency Fluctuation Control System with SMES Unit", 2020, 4th International Conference on Robotics and Automation Sciences, Co-hosted by IEEE |  |
| 58 | Trần Xuân Khoa, "Parameter Estimation, Robust Controller Design and Performance Analysis for an Electric Power Steering System", 2019, Algorithms 2019, 12, 57. (ESCI, Scopus) |  |
| 59 | Trần Xuân Khoa, Ngô Minh Khoa "A Method Based on Only Currents for Determining Fault Direction in Radial Distribution Networks Integrated with Distributed Generations", 2021, Vol 20 (2022) Proceedings of Engineering and Technology Innovation, 20, 01-11. |  |
| 60 | Bùi Văn Vũ và Cộng sự, "Khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập bằng phương pháp thay đổi điện áp phần ứng", 2017, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (2017, 3(112), 73-78). |  |
| 61 | Đoàn Thanh Bảo, Đỗ Chí Phi, (2017), Xây dựng quan hệ giữa bán kính cong với ứng suất lực trên dây quấn của máy biến áp lõi thép vô định hình, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 -1531, số 11(120) quyển 2, trang 7-12. |  |
| 62 | Đoàn Thanh Bảo, Đỗ Chí Phi (2018), Tính toán, thiết kế và sản xuất máy biến áp có lõi thép bằng vật liệu vô định hình công suất nhỏ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 -1531, số 11(132) quyển 2, trang 5-10. |  |
| 63 | Đoàn Đức Tùng, Lê Thái Hiệp, Đoàn Thanh Bảo (2019), Thí nghiệm ảo mạch điện ba pha, Tạp chí Khoa học Trường ĐH Quy Nhơn, ISSN 1859 -0357, số 3 Tập 13, trang 20-27. |  |
| 64 | Phi Do Chi, Phuoc Pham Duy, Bao Doan Thanh, Hieu Vu Trung (2019), Temperature and Load Consumption Forecast in Smart Building on Foundation IoT by ARIMA Algorithm, Journal of Science and Technology: issue on Information and Communications Technology, Vol.17, No.12.2, December 2019. |  |
| 65 | Đoàn Thanh Bảo, Hà Huỳnh Huy Vũ, Phân tích quá trình điện từ của máy biến áp khi đóng vào lưới điện bằng phần mềm Ansys Maxwell, Tạp chí Khoa học Trường ĐH Quy Nhơn, ISSN 1859 -0357, 2021, 15(4), 21-28. |  |
| 66 | Doan Thanh Bao, Pham Quoc Vu, Pham Trung Duy, Determination of voltage distribution on winding of transformer by state variable method, Journal of Science - Quy Nhon university, ISSN 1859 -0357, số 15(1), 85-94, 2021. |  |
| 67 | Bao Doan, Chi Phi Do, Calculation of the Magnetic Field and Inrush Current in a Three-phase Transformer, 2020 IEEE Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB), p.94-99 Danang, 12-13 March 2021; DOI: 10.1109/ATiGB50996.2021.9423111. |  |
| 68 | T. P. Minh, H. B. Duc, N. P. Hoai, T. T. Cong, M. B. Cong, B. D. Thanh, V. D. Quoc, "Finite Element Modeling of Shunt Reactors Used in High Voltage Power Systems", Engineering Technology and Applied Science Research (ETASR), 08/2021; Volume 11 ; Issue: 4; Pages: 7411-7416; August 2021; https://doi.org/10.48084/etasr .4271 |  |

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau:

* Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), *tên sách*, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.
* Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘*Tên bài viết’, tên tập san*, số, kì/thời gian phát hành, số trang.
* Tác giả (Năm xuất bản), *tên tài liệu*, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập.
* Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’*, [trong] tên kỷ yếu*, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

1. **Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào**

**tạo**

| **STT** | **Hạng mục** | **Số lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần /môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 03 | 300 | Các học phòng chung | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 02 | 150 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 6,7, 8 |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành, ngoại ngữ | Cả khóa học |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 01 | 3.339 | Các học phần trong chương trình đào tạo | Cả khóa học |  |
| 3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 08 | 380 | Các học phần sử dụng phóng máy thực hành | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số**  **lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**PHỤ LỤC 3**

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

*(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)*

|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành dự kiến mở: **Kỹ thuật viễn thông** Mã ngành: **8520208**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

1. **Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm**

**việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh** | **Số CMND,**  **CCCD hoặc Hộ chiếu; Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ, nước, năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển**  **dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | Nguyễn Duy Thông  10/10/1988 | 215515734  Việt Nam |  | TS,  Hàn Quốc,  2019 | Kỹ thuật điện tử | 1/10/2012 |  | 5212010254 | 10 | 0 | 1 |  |
| 2 | Nguyễn Đỗ Dũng  15/5/1975 | 211570989 |  | TS,  Trung Quốc,  2018 | Hệ thống thông tin và truyền thông | 15/9/2004 |  | 3707000930 | 18 | 0 | 2 |  |
| 3 | Phạm Hồng Thịnh  9/8/1979 | 052079036255  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam, 2021 | Kỹ thuật viễn thông | 16/09/2002 |  | 3704000532 | 20 | 0 | 2 |  |
| 4 | Đào Minh Hưng  10/12/1969 | 211130123  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam, 2012 | Kỹ thuật viễn thông | 8/1991 |  | 3796032258 | 31 | 2 | 2 |  |
| 5 | Nguyễn Văn Hào  12/10/1976 | 211573864  Việt Nam |  | Tiến sĩ,  Việt Nam,  2019 | Kỹ thuật điện tử | 09/2002 |  | 3704000534 | 20 | 0 | 1 |  |
| 6 | Hồ Văn Phi  17/12/1967 | 052067016097  Việt Nam |  | Tiến sĩ, Việt Nam, 2014 | Kỹ thuật viễn thông | 10/1992 |  | 3796032296 | 30 | 0 | 1 |  |
| 7 | Nguyễn Tường Thành  22/11/1979 | 211643896  Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2020 | Kỹ thuật điện tử | 10/2003 |  | 3703000253 | 19 | 1 | 1 |  |
| 8 | Huỳnh Nguyễn Bảo Phương  17/11/1980 | 211706668  Việt Nam |  | Tiến sĩ, Việt Nam, 2015 | Kỹ thuật viễn thông | 09/2003 |  | 3707000933 | 19 | 0 | 2 |  |
| 9 | Huỳnh Công Tú, 09/12/1984 | 211854129  Việt Nam |  | Tiến sĩ, Liên Bang Nga, 2014 | Điện tử lượng tử | 06/2010 |  | 5210007265 | 12 | 0 | 1 |  |
| 10 | Trần Thanh Thái  10/07/1972 | 052072002326  Việt Nam |  | TS  Việt Nam,  2012 | Vật lý kỹ thuật | 9/1995 |  | 3796032255 | 27 | 2 | 2 |  |
| 11 | Đỗ Văn Cần, 10/2/1981 | 052081002666,  Việt nam |  | TS, Việt Nam, 2018 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 2004 |  | 3707001031 | 18 |  | 3 |  |
| 12 | Huỳnh Đức Hoàn, 1972 | 033072014525, Việt nam | PGS, 2019 | TS, Việt Nam, 2008 | Thiết bị điện - Điện tử | 1993 |  | 3796032214 | 29 |  | 2 |  |
| 13 | Ngô Tăng Tuân  21/09/1988 | 215023132, Việt Nam |  | TS, Úc, 2021 | Kỹ thuật xây dựng | 2012 |  | 5212006547 | 10 |  |  |  |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy (học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ** | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận**  **văn, luận án** |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Khoa LLCT-Luật &QLNN | Triết học | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên có chuyên môn phù hợp chủ trị giảng dạy |
| 2 | TS. Đào Minh Hưng | Hệ thống truyền thông số nâng cao | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Văn Hào |
| 3 | TS. Hồ Văn Phi | Mạng di động và không dây | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Huỳnh Nguyễn Bảo Phương |
| 4 | TS. Nguyễn Đỗ Dũng | Xử lý tín hiệu không gian, thời gian | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Đào Minh Hưng |
| 5 | TS. Phạm Hồng Thịnh | Lý thuyết thông tin và mã hóa | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Huỳnh Công Tú |
| 6 | TS. Nguyễn Đỗ Dũng | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin vô tuyến | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Đào Minh Hưng |
| 7 | TS. Huỳnh Nguyễn Bảo Phương | Phân tích và thiết kế anten bằng phương pháp số | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Đào Minh Hưng |
| 8 | TS. Đào Minh Hưng | Chuyên đề hệ thống truyền thông tiên tiến | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Văn Hào |
| 9 | Bộ môn ĐTVT | Thực tập viễn thông 1 | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 10 | Bộ môn ĐTVT | Thực tập viễn thông 2 | Học kỳ 2, năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 11 | TS. Phạm Hồng Thịnh | Hệ thống thu phát thông tin | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Hồ Văn Phi |
| 12 | TS. Hồ Văn Phi | Mạng viễn thông thế hệ mới | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Đỗ Dũng |
| 13 | TS. Nguyễn Duy Thông | Mạng cảm biến không dây | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Văn Hào |
| 14 | TS. Nguyễn Duy Thông | Giao thức và mạng | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Đức Thiện |
| 15 | TS. Đào Minh Hưng | Hệ thống thông tin công nghiệp | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Huỳnh Nguyễn Bảo Phương |
| 16 | TS. Phạm Hồng Thịnh | Chuyên đề nghiên cứu về xử lý tín hiệu | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Tường Thành |
| 17 | TS. Nguyễn Tường Thành | Tối ưu trong hệ thống truyền thông | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Phạm Hồng Thịnh |
| 18 | TS. Nguyễn Đỗ Dũng | Định vị sử dụng vệ tinh | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Đào Minh Hưng |
| 19 | TS. Huỳnh Nguyễn Bảo Phương | Tương thích điện từ | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Hồ Văn Phi |
| 20 | TS. Nguyễn Tường Thành | Mật mã và an ninh mạng viễn thông | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Phạm Hồng Thịnh |
| 21 | TS. Nguyễn Văn Hào | Công nghệ và thiết kế mạch tích hợp | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Huỳnh Công Tú |
| 22 | TS. Huỳnh Nguyễn Bảo Phương | Anten thông minh | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Huỳnh Công Tú |
| 23 | TS. Huỳnh Công Tú | Quản lý dự án thông tin | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Tường Thành |
| 24 | TS. Nguyễn Duy Thông | Công nghệ trí tuệ nhân tạo | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Đức Thiện |
| 25 | TS. Nguyễn Văn Hào | Chuyên đề hệ thống IoT | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Đức Thiện |
| 26 | TS. Huỳnh Công Tú | Mạng quang tích hợp | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Văn Hào |
| 27 | Bộ môn ĐTVT | Đề án tốt nghiệp | Học kỳ 2, năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo dự kiến mở trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | Huỳnh Đức Hoàn, 1972, Trưởng Khoa | TS, 2008 | Thiết bị điện – điện tử |  |
| 2 | Huỳnh Nguyễn Bảo Phương, 1980, Phó Trưởng khoa | TS, 2015 | Kỹ thuật viễn thông |  |
| 3 | Nguyễn Mai Chí Trung, 1981, Phó Trưởng khoa | TS, 2017 | Kỹ thuật xây dựng |  |

1. **Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề**  **tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| 1 | T2019.620.15 | Đề tài cấp cơ sở | Nghiên cứu hệ thống thông tin với xử lý tín hiệu không gian thời gian | TS. Đào Minh Hưng | 1096/QĐ-ĐHQN ngày 30/6/2020 | 06/7/2020 | Tốt | TS. Nguyễn Đỗ Dũng |  |
| 2 | T2020.669.17 | Đề tài cấp cơ sở | Nghiên cứu kỹ thuật bù hồi tiếp gián tiếp cho mạch khuếch đại đa tầng | TS. Huỳnh Công Tú | 2893/QĐ-ĐHQN ngày 15/11/2021 | 22/11/2021 | Khá | TS. Huỳnh Nguyễn Bảo Phương  TS. Nguyễn Văn Hào |  |
| 3 | T2020.667.15 | Đề tài cấp cơ sở | Xây dựng các bài thí nghiệm IoT phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu của ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông | TS. Huỳnh Nguyễn Bảo Phương | 2741/QĐ-ĐHQN, ngày 27/10/2021 | 05/11/2021 | Khá | ThS. Ngô Văn Tâm  TS. Nguyễn Đức Thiện |  |
| 4 | 25/3/2021  T2021.713.17 | Đề tài cấp cơ sở | Nghiên cứu và xây dựng hệ thống truyền thông ánh sáng nhìn thấy sử dụng camera | TS. Nguyễn Duy Thông | 719/QĐ-ĐHQN, ngày 29/3/2022 | 05/4/2022 | Tốt |  |  |
| 5 | T2021.711.14 | Đề tài cấp cơ sở | Thiết kế mạch cung cấp điện áp ứng dụng trọng các bộ thu năng lượng không dây công suất thấp | TS. Nguyễn Văn Hào | 2990/QĐ-ĐHQN ngày 30/9/2022 | 07/10/2022 | Tốt | ThS. Nguyễn Đình Luyện  ThS. Nguyễn Quang Duy |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình**

**công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
|  | Đào Minh Hưng (2016), “Thiết kế các bộ lọc khử nhiễu ISI bằng mô phỏng Matlab”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 1859-0357. |  |
|  | Đào Minh Hưng, Mai Xuân Bình (2018), “Nâng cao hiệu quả phát hiện mục tiêu trong hệ thống radar MIMO kết hợp dựa vào xử lý thích nghi không gian thời gian với độ phức tạp tính toán thấp,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Đà Nẵng, số 11 (132), trang 29-33, 2018. |  |
|  | Bùi Quang Bình, Đào Minh Hưng (2019), “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy phát hàm đa năng dùng vi mạch XR2206CP phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu ở trường đại học”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 1859-0357, trang 28-34, tập 13, số 3, 2019. |  |
|  | Đào Minh Hưng, Nguyễn Đỗ Dũng (2020), “Nghiên cứu hệ thống CE OFDM STSK MIMO với cân bằng không gian thời gian STE trên các kênh sóng milimet ”, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, trang 46-51, Vol.18, No 5.1, 2020. |  |
|  | Nguyễn Đỗ Dũng, Đào Minh Hưng, Võ Nguyễn Quốc Bảo (2022), “Bảo mật lớp vật lý cho các kỹ thuật truyền dẫn đa người dùng của mạng chuyển tiếp MIMO lớn với xử lý tuyến tính”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 1859-0357, 16(3), 95-111, 2022. |  |
|  | Bùi Quang Bình, Đào Minh Hưng (2018) “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị cho các bài thực hành điện tử mới dành cho sinh viên các ngành Vật lý tại trường Đại học Quy Nhơn” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. |  |
|  | Đào Minh Hưng (2020), “Nghiên cứu hệ thống thông tin với xử lý tín hiệu không gian thời gian”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. |  |
|  | Đào Minh Hưng (Chủ biên), Bùi Quang Bình (2020), *Giáo trình Điện tử học*, Lần 1, Nhà xuất bản Xây Dựng, Hà Nội Việt Nam |  |
|  | Dang Nhu Dinh, Ta Quang Ngoc, Ho Manh Linh, Huynh Nguyen Bao Phuong, Nguyen Khac Kiem, Dao Ngoc Chien, “Compact Planar Bagley Polygon Power Divider Based on CRLH TL,” The 2016 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), pp. 484-487, 2016. |  |
|  | S. Ho-Quang, S. Xuat Ta, P. Huynh-Nguyen-Bao, K. Nguyen-Khac and C. Dao-Ngoc, "Compact circularly polarized slotted SIW cavity antenna for 5G application," 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), Quy Nhon, 2017, pp. 75-79. |  |
|  | Dang Nhu Dinh, Huynh Nguyen Bao Phuong, Dinh Thanh Liem, Hoang Phuong Chi and Dao Ngoc Chien, “Novel Compact Dual-Broadband Planar Metamaterial Antenna,” Vietnam Journal of Science and Technology, Vol 55, No. 3, pp. 334-346, 2017. |  |
|  | Dang Thi Tu My, Huynh Nguyen Bao Phuong and Tran Thi Huong, “Design of zeroth-order resonance antenna array with a pair of DPS and ENG materials,” The University of Danang, Journal of Science and Technology, No. 12(133). 2018 |  |
|  | Dang Thi Tu My, Dang Anh Khoa, Huynh Nguyen Bao Phuong, “Design of High Isolation Dual-Band MIMO Antenna using Single Neutral Line,” The University of Danang, Journal of Science and Technology, Vol 17, No 6, 2019. |  |
|  | Dang Thi Tu My, Huynh Nguyen Bao Phuong, Tran Thi Huong, Bui Thi Minh Tu, “A Magneto-Electric Dipole Antenna Array for mm Wave Applications,” Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 10, No. 4, 8/2020. (ESCI). |  |
|  | Dang Thi Tu My, Huynh Nguyen Bao Phuong, Tran Thi Huong, Bui Thi Minh Tu, “Design of Four-Element Array Antenna for 5G Cellular Wireless Networks,” Engineering, Technology & Applied Science Research Vol. 10, No. 5, 10/2020. (ESCI). |  |
|  | Ngô Văn Tâm, Nguyễn Đức Thiện, Nguyễn Đình Luyện, Huỳnh Nguyễn Bảo Phương. “Hệ thống giám sát Và cảnh báo sức khỏe từ Xa thời Gian thực ứng dụng IoT”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 4.1, Tháng Tư 2021, tr 36-41 |  |
|  | Đặng Thị Từ Mỹ, Huỳnh Nguyễn Bảo Phương, Bùi Thị Minh Tú, và Trần Thị Hương. “Thiết kế anten mảng phẳng cho các ứng dụng ở dải sóng Milimet”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 7, Tháng Bảy 2022, tr 47-53, |  |
|  | Hao Nguyen-Van, Thang Nguyen, Vu Quan, Minh Nguyen, Loan Pham-Nguyen (2016), ‘A Topology of Charging Mode Control Circuit Suitable for Long-Life Li-Ion Battery Charger’, International Conference on Communications and Electronics (ICCE), pp. 167-171. |  |
|  | Hao Nguyen-Van, Minh Nguyen, Loan Pham-Nguyen (2017), *‘A New Topology of Parallel Current Source Applied for Li-Ion Battery Charger’*, Journal of Science & Technology, No. 120, pp. 078-084. |  |
|  | Hao Nguyen-Van, Minh nguyen, Loan Pham-Nguyen (2017), ‘An Adaptive DC-DC Converter for Loading Circuit of Li-Ion Battery Charger’, International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV), pp. 100-103. |  |
|  | Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Đức Minh, Phạm Nguyễn Thanh Loan (2017), *‘Thiết Kế Mạch Sạc Pin Li-Ion Trên Cơ Sở Dòng Điện Tham Chiếu Liên Tục Nhằm Giảm Thiểu Dòng Đột Biến và Chuyển Tiếp Mềm Chế Độ Sạc’*, Tạp Chí Nghiên Cứu Khoa Học và Công Nghệ Quân Sự, Số 51, Trang 86-94. |  |
|  | Nguyen Van Hao, Nguyen Duc Minh, Pham Nguyen Thanh Loan (2018), *‘An Adaptive and Wide-Range Output DC-DC Converter for Loading Circuit of Li-Ion Battery Charger’*, VNU Journal of Science: Comp. Science & Com. Eng, Vol. 34, No. 1, pp. 10-18. |  |
|  | Nguyễn Đỗ Dũng, Nguyễn Văn Hào (2020), *Giáo trình* *Thông Tin Vô Tuyến*, Lần 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội - Việt Nam. |  |
|  | Do Dung Nguyen, Chen Q. (2016), 'On the energy efficient multiple-pair communication in massive MIMO relay networks', In 2016 3rd National Foundation for Science and Technology Development Conference on Information and Computer Science (NICS) (pp. 257-262). IEEE. |  |
|  | Do Dung Nguyen, Chen Q, (2017), 'On the Energy Efficient Multiple Pair Communications in Two-Way Massive MIMO Relaying Networks with Imperfect CSI' Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology, 3(1), 9-19. |  |
|  | Do Dung Nguyen, Liu Y., & Chen Q. (2017), 'On the energy efficient multi-pair two-way massive MIMO AF relaying with imperfect CSI and optimal power allocation' IEEE Access, 6, 2589-2603. |  |
|  | Nguyen Do Dung, Bao V. N. Q., & Chen Q, (2019), 'Secrecy performance of massive MIMO relay‐aided downlink with multiuser  transmission', IET Communications, 13(9), 1207-1217. |  |
|  | Nguyễn Tường Thành, Nguyễn Đăng Tuyên, Lê Dũng, Phạm Thành Công(2016); Ứng dụng Camera Kinect trong xây dựng mô hình chấm điểm động tác võ cổ truyền Việt Nam; Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 11, trang 221-224. |  |
|  | Tuong-Thanh Nguyen, Van-Hung Le, Thanh-Cong Pham(2019); 3-D Human Pose Estimation by Convolutional Neural Network in The Video Traditional Martial Arts Presentation; Journal of Science and Technology; No.139/2019, ISSN 2354-1083;pp 43-49. |  |
|  | Tuong-Thanh Nguyen, Van-Hung Le, Thanh-Cong Pham(2019); An Evaluation of Pose Estimation in The Video Traditional Martial Arts Presentation; Research And Development On Information And Communication Technology; No2/2019, ISSN 1859- 3534 |  |
|  | Tuong-Thanh Nguyen, Van-Hung Le, Long Duong, Thanh-Cong Pham, Dung Le(2019); 3-D Human Pose Estimation in Vietnamese's Video Traditional Martial Arts Presentation; Journal of Advanced Engineering and Computation (JAEC), Vol 3, No 3, 2019. ISSN (Online): 2588-123X, ISSN (Print): 1859-2244, Pp471-491 |  |
|  | Tuong-Thanh Nguyen, Dang-Tuyen Nguyen, Dung Le, Thanh-Cong Pham(2017); Implementation of Technical Data Analysis of Skeleton Extracted from Camera Kinect in Grading Movements of Vietnamese Martial Arts; IEEE 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC),pp241-244, doi 10.1109/ATC.2017.8167625. |  |
|  | Van-Hung Le, Tuong-Thanh Nguyen, Thanh-Cong Pham(2019); Pose toolkit’s evaluation in The Video Traditional Martial Arts Presentation; 19th International Symposium om Communications and Information Technologies (ISCIT) 2019; ISBN 978-1-7281-5008-6, pp 76-81. |  |
|  | Nguyễn Tường Thành, Lê Thị Kim Nga, Phạm Thành Công, Lê Dũng(2019); Nhận dạng động tác tấn công trong võ cổ truyền bằng phương pháp cây phân loại; Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh lần thứ 5, AtiGB2019, pp88-97. |  |
|  | Nguyễn Văn Cường, Phạm Hồng Thịnh, Phạm Văn Vĩnh, “Thiết kế và thực hiện bộ giao tiếp mạng cho mạng trên chip trên FPGA”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Số 2, Tập X, 2016 |  |
|  | Đặng Thị Từ Mỹ, Phạm Hồng Thịnh, Lê Thị Cẩm Hà, Đinh Thị Hồng Huyên, “Thiết kế bộ chia công suất Wilkinson 1:4 dải rộng ứng dụng cho anten mảng”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Số 2, Tập X, 2016 |  |
|  | Nguyễn Đình Luyện, Lê Hoàng Linh, Nguyễn Quang Duy, Lê Thị Cẩm Hà, Phạm Hồng Thịnh, “Giải pháp điều khiển thiết bị điện thông minh sử dụng máy tính nhúng, Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Số 2, Tập X, 2016 |  |
|  | P.H. Thinh., N.D. An., N. Thoa, T.T. Huong, & P.N. Nam. Adaptation method for streaming of CBR video over HTTP based on software defined networking. In 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) (pp. 16-20). IEEE. |  |
|  | Nguyen Thi Kim Thoa, Nguyen Minh, Nguyen Hai Dang, Pham Hong Thinh, Pham Ngoc Nam, Adaptation method for streaming of VBR video over HTTP/2, Journal of Science & Technology, 120 (2017), pp. 128-133. |  |
|  | Pham Hong Thinh, Nguyen Duc An, Tran Duc Tan, Truong Thu Huong, Pham Ngoc Nam. SDN-based Adaptive Routing for Video Streaming over HTTP. Journal of Science & Technology, No. 131 (2018), pp. 69-75. |  |
|  | Nguyen Thi Kim Thoa, Pham Hong Thinh, Pham Ngoc Nam. QoE Optimization Based on Quality-delay Trade-off Model for Adaptive Streaming with Multiple VBR Videos. Journal of Science & Technology, No. 131 (2018), pp. 55-61. |  |
|  | Pham Hong Thinh, Pham Ngoc Nam, Nguyen Huu Thanh, Alan Marshall, Truong Thu Huong. A Hybrid of Adaptation and Dynamic Routing based on SDN for Improving QoE in HTTP Adaptive VBR Video Streaming. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol 19, Issue 7, 30 July 2019, Pages: 51-64. (ESCI). |  |
|  | Thinh, P. H., Dat, N. T., Nam, P. N., Thanh, N. H., & Huong, T. T. (2019,). QoE-Aware Video Streaming over HTTP and Software Defined Networking. In International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems. Springer, Cham. pp. 40-52. |  |
|  | Pham Hong Thinh, Pham Ngoc Nam, Nguyen Huu Thanh, Truong Thu Huong. SDN–based Dynamic Bandwidth Allocation for Multiple Video-on-Demand Players over HTTP. 2019 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC), pp. 163-169. IEEE. |  |
|  | Thinh. P. H, Dat. N.T, Nam. P.N, Thanh. N.H, Hien. N.M & Huong. T.T. An Efficient QoE-Aware HTTP Adaptive Streaming over Software Defined Networking. Journal of Mobile Networks and Applications, Springer, pp. 1-13. May 2020. (SCIE). |  |
|  | P.H.Thinh, N.N.Quang, T.T.T.Huyen, P.N.Nam, T.C.Thang and T.T.Huong. QoE-aware bandwidth allocation for multiple video streaming players over HTTP and SDN. Advances in Science, Technology and Engineering Systems, Volume 6, Issue 1, 2021, Pages 184-199. |  |
|  | Huynh Cong Tu, Nguyen Van Hao, Huynh Nguyen Bao Phuong. Stability and frequency compensation techniques for low-power operational amplifier design, Journal of Science – Quy Nhon University, 2022, 16(1), 95-103 |  |
|  | Huỳnh Công Tú (2013). LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP điều quan trọng số 1 của cuộc đời, lần 1, NXB. Văn hóa thông tin, TP. HCM. |  |
|  | Huỳnh Công Tú , Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Ngọc Mỹ. Phát triển năng lực cốt lõi của “công dân học tập” trong trường đại học. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Trường Đại học với việc xây dựng và triển khai mô hình “Công dân học tập” tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Hà Nội, 2020. |  |
|  | Cao Tấn Bình, Nguyễn Thành Cường, Huỳnh Công Tú. Dự báo biến động tỷ giá hối đoái bằng các mô hình chuỗi thời gian: Nghiên cứu thực nghiệm cho tỷ giá USD/VND. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực kế toán – kiểm toán và tài chính – ngân hàng trong thời đại công nghệ 4.0”. NXB ĐHQG TP.HCM, 2020. |  |
|  | Nguyễn Phi Hùng, Huỳnh Công Tú, Đỗ Ngọc Mỹ. Xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở tại trường đại học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Trường Đại học với việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của người lớn”, Hà Nội, 2019. |  |
|  | International Journal of Advances in Engineering & Technology (IJAET) Vol-10, Issue-3 |  |
|  | A.M. Skvortsov, Veiko V.P, C. T. Huynh et.al. Modification of the SiO2/Si interface surface under the action a repetitively pulsed fibre laser // 2017, Quantum Electronics 47(6):503-508 |  |
|  | A.M. Skvortsov, Veiko V.P, C. T. Huynh, Modification of the SiO2/Si interface surface under the action a repetitively pulsed fibre laser, Quantum Electronics 47(6):503-508,2017 |  |
|  | |  | | --- | | А. М. Скворцов, В. П. Вейко, К. Т. Хуинь, Д. С. Поляков, А. М. Тампер. Модификация поверхности раздела SiO2/Si при воздействии импульсно-периодического излучения волоконного лазера// Квантовая электроника, 47:6 (2017), 503–508. | |  |
|  | Trịnh Quang Đức, Nguyễn Duy Thông, "Nghiên cứu kỹ thuật tạo tia siêu âm hội tụ ứng dụng trên các đầu dò siêu âm mảng pha" Tạp chí KH Trường ĐH Quy Nhơn, Số 4, Tập 9, Tháng 6.2015 |  |
|  | Phạm Văn Khoa, Nguyễn Duy Thông, "Phân tích hiệu năng của các thiết kế SRAM trên công nghệ TSMC 90nm CMOS", Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 2021, trang 26-31. |  |
|  | Y. Chae, Duy Thong Nguyen, S. Park and Y. Park, “Indoor Localization Using Digital Auto Zoom of a Smart-Phone Camera and Integrated Sensors,” 2018 Tenth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN), Prague, 2018, pp. 567-570 |  |
|  | Duy Thong Nguyen, Youngil Park, "Data rate enhancement of optical camera communications by compensating inter-frame gaps" Optics Communications,Volume 394, pp 56–61, July. 2017 |  |
|  | D. T. Nguyen, Y. Chae, S. Park and Y. Park, "A Hybrid Optical Wireless System for Simultaneous Service of VLC and OCC," 2018 Tenth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN), Prague, 2018, pp. 571-574. |  |
|  | Duy Thong Nguyen, Youngil Park, "Inter-frame Gap Compensation and Data Rate Enhancement in Image Sensor Communications Using Constant-power PAM", 2017 Ninth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN), pp 664-668, Jul. 2017 |  |
|  | Duy Thong Nguyen, Ki-Doo Kim, Youngil Park,"Improvement of Data Rate in Image Sensor Communications Using Dual Cameras" ICUFN 2017, pp 137-140, Jul. 2017 |  |
|  | Duy Thong Nguyen, Youngil Park, "Performance Improvement of Optical Satellite Communications by Interleaved IEEE 802.11 LDPC", ICUFN 2018 |  |
|  | D. T. Nguyen, Y. Chae, Y. Park,"Enhancement of Data Rate and Packet Size in Image Sensor Communications by Employing Constant Power 4-PAM", IEEE Access, Vol. 9, pp. 8000-8010, Feb. 2018 |  |
|  | D. T. Nguyen, S. Park, Y. Chae and Y. Park, "VLC/OCC Hybrid Optical Wireless Systems for Versatile Indoor Applications," in IEEE Access, vol. 7, pp. 22371-22376, 2019 |  |
|  | Duy Thong Nguyen, Youngil Park, "Performance analysis of interleaved LDPC for optical satellite communications," Optics Communications, vol. 442, pp. 13-18, 2019 |  |
|  | Thong Duy Nguyen, Binh A. Nguyen, Viet Q. Tran, Manh Hoang, Nhan D. Nguyen, Giao N. Pham, Young-il Park, "Performance Analysis of Polar Codes and LDPC Codes in Optical Satellite Communication Systems," International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, vol 9, no 2, pp. 1732-1737, Apr.2020 |  |
|  | Nguyễn Duy Thông, Phạm Văn Khoa, "Phân tích các thông số ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống truyền thông quang sử dụng camera", Tạp chí Khoa học, Giáo dục, Kỹ thuật, số 65, 2021, trang 46-53 |  |
|  | Duy Thong Nguyen, Youngil Park, Performance enhancement of optical camera communication system using optical camera communication coding and region‐of‐interest detection, IET Optoelectronics, 15 (6), 2021, pp. 255-263 |  |
| 70 | A. H. Ahmar, E. Aras, T. D. Nguyen, S. Michiels, W. Joosen, and D. Hughes, “Design of a Robust MAC Protocol for LoRa,” ACM Transactions on Internet of Things, Aug. 2022 |  |
| 71 | A. S. Thangarajan, T. D. Nguyen, M. Liu, S. Michiels, F. Yang, K. L. Man, J. Ma, W. Joosen and D. Hughes, ”Static: Low Frequency Energy Harvesting and Power Transfer for the Internet of Things” Frontiers in Signal Processing, vol. 1, Jan. 2022 |  |
| 72 | T. D. Nguyen, J. Y. Khan, and D. T. Ngo, Energy-Harvesting IoT Network, in Internet of Things (IoT): Systems and Applications (1stEd.), Pan Stanford Publishing, Jul., 2019 |  |
| 73 | T. D. Nguyen, J. Y. Khan, and D. T. Ngo, “A distributed energy-harvesting aware routing algorithm for heterogeneous IoT networks,” IEEE Trans. of Green Commun. and Netw., vol. 2, no. 4, pp. 1115–1127, Dec. 2018 |  |
| 74 | T. D. Nguyen, J. Y. Khan, and D. T. Ngo, “Energy harvested roadside IEEE 802.15.4 wireless sensor networks for IoT applications,” Ad Hoc Networks, vol. 56, pp. 109–121, 2017 |  |
| 75 | T. D. Nguyen, J. Y. Khan, and D. T. Ngo, “Energy harvested IEEE 802.15.4 wireless body area network,” EAI Endorsed Trans. on Energy Web, vol. 16, no. 9, Dec. 2016. |  |
| 76 | A. B. Ahmar, T. D. Nguyen, W. Joosen, D. Hughes, “EH-CRAM: A Sustainable Energy Harvesting Algorithm for LPWANs,” in Proc. IEEE Intl. Wireless Comm. & Netw. Conf. (WCNC), Nanjing, China, Apr. 2021, pp. 1–7 |  |
| 77 | A. B. Ahmar, E.Aras, T. D. Nguyen, S. Michiels, W. Joosen, D. Hughes, “CRAM:Robust Medium Access Control for LPWAN using cryptographic frequency hopping,” inProc. IEEE Intl. Conf. on Dist. Comp. in Sensor Syst.(DCOSS), California, US, Jun. 2020, pp. 1–6 |  |
| 78 | T. D. Nguyen, J. Y. Khan, and D. T. Ngo, “Self–sustainable RF energy harvesting algorithm for WSN–based IoT applications,” in Proc. IEEE Global Commun. Conf. (GLOBECOM), Singapore, Dec. 2017, pp. 1–6 |  |
| 79 | T. D. Nguyen, J. Y. Khan, and D. T. Ngo, “An effective energy-harvesting-aware routing algorithm for WSN-based IoT applications,” in Proc. IEEE Intl. Conf. Commun. (ICC), Paris, France, May 2017, pp. 1–6 |  |
| 80 | T. D. Nguyen, J. Y. Khan, and D. T. Ngo, “An adaptive MAC protocol for RF energy harvesting wireless sensor networks,” in Proc. IEEE Global Commun. Conf. (GLOBECOM), Washington DC, USA, Dec. 2016, pp. 1–6 |  |
| 81 | T. V. Ngo , T. D. Nguyen, L. D. Nguyen, P. B. N. Huynh, “A Real-Time Remote Health Monitoring And Warning System Using IoT,” Journal of Science and Technology, Danang University, vol. 19, no. 4.1, pp. 36–41, May 2021. |  |
| 82 | T. V. Tran, T. D. Nguyen, T. S. Le, T. V. Ngo, P. V. Ho, “A Real-time Flooding Monitoring and Warning System using LoRa Technology in Kone and Ha Thanh River Basin, Binh Dinh Province,” Quy Nhon University Journal of Science, vol. 14, no. 5, pp. 69–78, Oct. 2020. |  |
| 83 | T. V. Ngo, and T. D. Nguyen, “Real-time health-care data visualisation by using the open source platform Thingsboard,” Quy Nhon University Journal of Science, vol. 14, no.3, pp.89-94, Jul. 2020. |  |
| 84 | A. B. Ahmar, T. D. Nguyen, W. Joosen, D. Hughes, “EH-CRAM: A Sustainable Energy Harvesting Algorithm for LPWANs,” in Proc. IEEE Intl. Wireless Comm. & Netw. Conf. (WCNC), Nanjing, China, Apr. 2021, pp. 1–7 |  |
| 85 | A. B. Ahmar, E.Aras, T. D. Nguyen, S. Michiels, W. Joosen, D. Hughes, “CRAM:Robust Medium Access Control for LPWAN using cryptographic frequency hopping,” inProc. IEEE Intl. Conf. on Dist. Comp. in Sensor Syst.(DCOSS), California, US, Jun. 2020, pp. 1– |  |
| 86 | T. D. Nguyen, J. Y. Khan, and D. T. Ngo, “Self–sustainable RF energy harvesting algorithm for WSN–based IoT applications,” in Proc. IEEE Global Commun. Conf. (GLOBECOM), Singapore, Dec. 2017, pp. 1–6 |  |
| 87 | T. D. Nguyen, J. Y. Khan, and D. T. Ngo, “An effective energy-harvesting-aware routing algorithm for WSN-based IoT applications,” in Proc. IEEE Intl. Conf. Commun. (ICC), Paris, France, May 2017, pp. 1–6 |  |
| 88 | T. D. Nguyen, J. Y. Khan, and D. T. Ngo, “An adaptive MAC protocol for RF energy harvesting wireless sensor networks,” in Proc. IEEE Global Commun. Conf. (GLOBECOM), Washington DC, USA, Dec. 2016, pp. 1–6 |  |

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau:

* Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), *tên sách*, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.
* Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘*Tên bài viết’, tên tập san*, số, kì/thời gian phát hành, số trang.
* Tác giả (Năm xuất bản), *tên tài liệu*, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập.
* Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’*, [trong] tên kỷ yếu*, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

1. **Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào**

**tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục** | **Số**  **lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần**  **/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| 1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian |  |  |  |  |  |
| 2 | Thư viện, trung tâm học liệu |  |  |  |  |  |
| 3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập |  |  |  |  |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số**  **lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**PHỤ LỤC 3**

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

*(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)*

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Giáo dục thể chất** Mã ngành: **8140111**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

1. **Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

| **TT** | **Họ và tên, Ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;  Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ, năm, nước tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo (ghi theo văn bằng tốt nghiệp)** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố** | | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Cấp Bộ** | **Cấp cơ sở** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| 1 | Nguyễn Sỹ Đức  05/02/1983 | 040083015809 Việt Nam |  | TS 2018 Trung Quốc | GDTC | 09/03/2011 | x | 4207001355 | 12 |  | 11 |  |
| 2 | Nguyễn Ngọc Sơn  25/08/1963 | 033063014181 Việt Nam | PGS 2018 Việt Nam | TS 2012 Việt Nam | TDTT | 17/07/1985 | x | 3796032141 | 37 |  | 32 |  |
| 3 | Hồ Minh Mộng Hùng  12/08/1971 | 052071009217 Việt Nam |  | TS  2018 Việt Nam | TDTT | 10/03/2008 | x | 3701003226 | 26 |  | 9 |  |
| 4 | Mai Thế Anh  18/11/1976 | 052076008985 Việt Nam |  | TS 2020 Việt Nam | TDTT | 07/08/2006 | x | 3701003272 | 22 | 0 | 4 |  |
| 5 | Nguyễn Thanh Hùng  14/03/1970 | 040070035962 Việt Nam |  | TS 2018 Việt Nam | TDTT | 26/10/2005 | x | 3701003335 | 26 |  | 10 |  |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo**

| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy (học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ** | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận**  **văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Nguyễn Ngọc Sơn, 1963, GVCC | - Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT  - Lý luận và Phương pháp GDTC  - Tâm lý học TDTT  - Quản lý TDTT  - Phương pháp, xây dựng kế hoạch GDTC trong trường học  - Lịch sử TT và Lịch sử Olympic | - Học kỳ 1, năm thứ 1  - Học kỳ 1, năm thứ 1  - Học kỳ 2, năm thứ 1  - Học kỳ 2, năm thứ 1  - Học kỳ 2, năm thứ 1  - Học kỳ 3, năm thứ 2 | X  X |  | X  X  X  X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 2 | Nguyễn Thanh Hùng, 1970, GVC | - Phương pháp NCKH TDTT  - Lý luận và phương pháp TTTH  - Quản lý TDTT  - Công tác giáo dục thể chất trong trường học  - Chính sách, chiến lược phát triển TDTT | - Học kỳ 1, năm thứ 1  - Học kỳ 1, năm thứ 1  - Học kỳ 2, năm thứ 1  - Học kỳ 2, năm thứ 1  - Học kỳ 3, năm thứ 1 | X  X |  | X  X  X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 3 | Hồ Minh Mộng Hùng, 1971, GVC | - Sinh lý học TDTT  - Y học TDTT  - Tâm lý học TDTT  - Huấn luyện thể thao | - Học kỳ 1, năm thứ 1  - Học kỳ 2, năm thứ 1  - Học kỳ 2, năm thứ 1  - Học kỳ 2, năm thứ 1 | X  X |  | X  X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 4 | Nguyễn Sỹ Đức, 1983, GV | - Lý luận và phương pháp GDTC  - Công tác giáo dục thể chất trong trường học  - Phương pháp, xây dựng kế hoạch GDTC trong trường học  - Lịch sử TT và Lịch sử Olympic  - Chính sách, chiến lược phát triển TDTT  - Kinh tế học TDTT | - Học kỳ 1, năm thứ 1  - Học kỳ 2, năm thứ 1  - Học kỳ 2, năm thứ 1  - Học kỳ 3, năm thứ 2  - Học kỳ 3, năm thứ 2 | X |  | X  X  X  X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 5 | Mai Thế Anh, 1976, GVC | - Đo lường TDTT  - Lý luận và phương pháp TTTH  - Tuyển chọn và đào tạo tài năng Thể thao  - Thể thao giải trí  - Huấn luyện thể thao | - Học kỳ 2, năm thứ 1  - Học kỳ 3, năm thứ 2  - Học kỳ 3, năm thứ 2  - Học kỳ 3, năm thứ 2  - Học kỳ 2, năm thứ 1 | X  X |  | X  X  X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 6 | Nguyễn Đình Hiền, 1963, GVCC | Kinh tế học TDTT | - Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 7 | Đinh Anh Tuấn, 1966, GVC | Xã hội học TDTT | - Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 8 | Phan Thị Kim Dung | Xã hội học TDTT | - Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 9 | Nguyễn Lê Hà, 1971, GV | - Quan điểm và lý thuyết dạy học hiện đại  - Quản lý phát triển chương trình giáo dục  - Giáo dục học TDTT | - Học kỳ 2, năm thứ 1  - Học kỳ 1, năm thứ 1  - Học kỳ 2, năm thứ 1 | X  X |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 10 | Trần Quốc Tuấn,  1961, GVCC | - Quan điểm và lý thuyết dạy học hiện đại  - Quản lý phát triển chương trình giáo dục | - Học kỳ 2, năm thứ 1  - Học kỳ 1, năm thứ 1 | X  X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 11 | Võ Nguyên Du,  1958, GVCC | - Quan điểm và lý thuyết dạy học hiện đại  - Quản lý phát triển chương trình giáo dục  - Giáo dục học TDTT | - Học kỳ 2, năm thứ 1  - Học kỳ 1, năm thứ 1  - Học kỳ 2, năm thứ 1 | X  X |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 12 | Nguyễn Đình Khoa,  1981, GV | Xã hội học TDTT | - Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 13 | Đoàn Thế Hùng, 1973, TK Khoa Lí luận Chính trị-Hành chính, GVC | - Triết học | - Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 14 | Nguyễn Thị Ngọc Thùy, 1980, GV | - Triết học | - Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Sỹ Đức  05/02/1983 Trưởng khoa GDTC | TS 2018 | GDTC |  |
| 2 | Nguyễn Ngọc Sơn  25/08/1963 Trưởng Bộ môn PPDH | TS 2012 | TDTT |  |
| 3 | Mai Thế Anh  18/11/1976 Phó Trưởng khoa GDTC | TS 2020 | TDTT |  |
| 4 | Hồ Minh Mộng Hùng  12/08/1971 Trưởng Bộ môn Thể chất | TS  2018 | TDTT |  |
| 5 | Nguyễn Thanh Hùng  14/03/1970 Phó Giám đốc TTGDQP&AN | TS 2018 | TDTT |  |

1. **Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề**  **tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MSĐT:11-05-2018 | Đề tài cấp tỉnh | Đánh giá thực trạng dạy và học môn võ cổ truyền Bình Định trong trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh và đề xuất nội dung, phương pháp giảng dạy trong giờ học chính khóa cho học sinh phổ thông | Hồ Minh Mồng Hùng | Số 143/QĐ-SKHCN, ngày 26/5/2021 | Ngày nghiệm thu: 14/6/2021 | Đạt | Nguyễn Thị Ngọc Thùy, Huỳnh Quang Đậu, Nguyễn Xuân Quắc, Nguyễn Ngọc Châu, Lê Minh Tú, Hồ Ngọc Cường, Trần Duy Linh, Đặng Thị Hồng Nhung, Nguyễn Xuân Sinh, Võ Thị Ngọc Hạnh, Lê Thu Hải, Lê Thi Thanh Hoa, Nguyễn Thị Hà |  |
|  | T2019.649.44 | Đề tài cấp trường | Nghiên cứu sự biến đổi về hình thái, thể lực của nam sinh viên năm thứ nhất Khoa GDTC-QP, trường Đại học Quy Nhơn | Hồ Ngọc Cường | Số 1979/QĐ-ĐHQN, ngày 11/9/2020 | Ngày nghiệm thu: 17/9/2020 | Tốt |  |  |
|  | T2018.596.45 | Đề tài cấp trường | Nghiên cứu hệ thống bài tập nâng cao khả năng phối hợp vận động môn Cầu lông cho sinh viên Giáo dục thể chất, trường Đại học Quy Nhơn | Nguyễn Trọng Thủy | Số 2519/QĐ-ĐHQN, ngày 05/9/2019 | Ngày nghiệm thu: 13/9/2019 | Khá |  |  |
|  | T2018.597.46 | Đề tài cấp trường | Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển sức mạnh tốc độ môn Bóng đá cho nam sinh viên ngành Giáo dục thể chất, trường Đại học Quy Nhơn | Thái bình Thuận | Số 2894/QĐ-ĐHQN, ngày 18/10/2019 | Ngày nghiệm thu: 25/10/2029 | Khá |  |  |
|  | T2017.538.41 | Đề tài cấp trường | Nghiên cứu lựa chọn các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ trong môn Bóng ném cho nam sinh viên ngành Giáo dục thể chất, trường Đại học Quy Nhơn | Lê Minh Tú | Số 2005/QĐ-ĐHQN, ngày 22/8/2018 | Ngày nghiệm thu: 30/8/2018 | Tốt |  |  |
|  | T2013.406.15 | Đề tài cấp trường | Biện pháp quản lý công tác GDTC ở các trường THPT thuộc địa bàn Thành phố Quy Nhơn | Nguyễn Thanh Hùng | 619/QĐ-ĐHQN, ngày 28/3/2014 | Ngày nghiệm thu: 07/4/2014 | Tốt |  |  |
|  | T2012.362.33 | Đề tài cấp trường | Nghiên cứu hiệu quả tập luyện môn Võ cổ truyền Việt Nam đối với sự phát triển thể lực nam sinh viên không chuyên TDTT Trường Đại học Quy Nhơn | Hồ Minh Mồng Hùng | 144/QĐ-ĐHQN, ngày 18/01/2013 | Ngày nghiệm thu: 30/01/2013 | Khá |  |  |
|  | T2020.684.32 | Đề tài cấp trường | Xây dựng hệ thống bài tập đánh giá sự phát triển thể lực của sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn sau một năm học tập | Nguyễn Ngọc Châu |  |  |  |  | Đang thực hiện |
|  | T2020.694.42 | Đề tài cấp trường | Xây dựng và xác định hiệu quả các bài tập phát triển sức mạnh của kỹ thuật 2 bước ném rổ trong môn bóng rổ cho sinh viên ngành GDTC, Khoa GDTC-QP trường Đại học Quy Nhơn | Nguyễn Sỹ Đức |  |  |  |  | Đang thực hiện |
|  | T2021.726.29 | Đề tài cấp trường | Lựa chọn bài tập phối hợp giữa thủ môn và vị trí số 5, số 7 trong môn bóng ném góp phần nâng cao chiến thuật phản công nhanh cho nam sinh viên Khoa GDTC-QP trường Đại học Quy Nhơn | Bùi Trọng Duy |  |  |  |  | Đang thực hiện |
|  | T2020.726.30 | Đề tài cấp trường | Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập nhằm nâng cao sức bền chuyên môn bóng đá cho nam sinh viên ngành GDTC trường Đại học Quy Nhơn | Trương Quốc Duy |  |  |  |  | Đang thực hiện |
|  | ĐTĐL.XH-01/21 | Đề tài cấp nhà nước | Nghiên cứu võ cổ truyền Bình Định trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay | Hồ Minh Mộng Hùng |  |  |  | TS. Nguyễn Thị Ngọc Thùy, ThS. Lê Thị Vinh Hương, ThS. Huỳnh Hiệp An, CN. Bùi Trung Hiếu, BS. Hồ Thị Xuân Hồng, TS. Nguyễn Bạch Mai, ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Nhã, ThS. Nguyễn Xuân Quắc, PGS.TS. Đặng Thị Hồng Nhung, GS.TS. Nguyễn Xuân Sinh, PGS.TS. Phạm Lan Oanh, TS. Lê Thị Kim Nga, TS. Tạ Nhất Duy, TS. Đỗ Cẩm Thơ, TS. Nguyễn Ngọc Minh, TS. Nguyễn Thái Bền, BS.CKI. Nguyễn Thành Long, CN. Phạm Vân Anh, CN. Nguyễn Vũ Hoàn, ThS. Bùi Thị Thùy Dung, ThS. Phùng Văn Minh, CN. Nguyễn Lâm Sinh, ThS. Đàm Đình Mạnh, TS. Hoàng Mạnh Hùng, ThS Hồ Ngọc Cường, ThS. Trương Quốc Duy, ThS. Lê Minh Tú, ThS. Thái Bình Thuận, TS. Mai Thế Anh, ThS. Huỳnh Thị Phương Linh, CN. Nguyễn Văn Cảnh, ThS. Phạm Đình Khiêm, CN. Nguyễn Quốc Sỹ, TS. Phạm Thị Bích Duyên, ThS. Nguyễn Thị Hà, CN. Võ Thị Ngọc Hạnh, CN. Lê Thu Hải, CN. Lê Thị Thanh Hoa, CN. Nguyễn Trần Hoàng Thanh, CN. Nguyễn Trọng Hiếu, CN. Phan Thị Diệu Hằng, CN. Nguyễn Quốc Tiễn, CN. Nguyễn Trung Kỳ, CN. Trần Thị Nhung, ThS. Trần Minh Chương | Đang thực hiện |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)**

| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Ngọc Sơn, 2016, *Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn thể thao tự chọn bóng chuyền cho nam sinh viên năm thứ hai trường Đại học Quy Nhơn*, Tạp chí Khoa học và đào tạo TDTT, Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 4, 44-48 |  |
| 2 | Nguyễn Ngọc Sơn (Đồng tác giả), 2016, *Lựa chọn bài tập chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay cho nam học sinh lớp 12 trường THPT Chu Văn An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đăklăk*, Tạp chí Khoa học và đào tạo TDTT, Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 6, 32-37 |  |
| 3 | Nguyễn Ngọc Sơn (Đồng tác giả), 2017, *Sự biến đổi về hình thái và chức năng cơ thể của sinh viên năm thứ nhất khoa GDTC trường Đại học Quảng Nam sau một năm học tập*, Tạp chí khoa học thể thao - Viện Khoa học TDTT, số 01, 78-80 |  |
| 4 | Nguyễn Ngọc Sơn (Đồng tác giả), 2017, *Nghiên cứu biện pháp nâng cao thể lực cho học sinh trường THPT Phạm Kiệt, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi,* Tạp chí khoa học thể thao - Viện Khoa học TDTT, số 02, 58-62 |  |
| 5 | Nguyễn Ngọc Sơn (Đồng tác giả), 2017, *Nghiên cứu giải pháp nâng cao thể chất giờ học ngoại khóa cho nữ học sinh trường THPT Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh*, Tạp chí Khoa học và đào tạo TDTT, Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 1, 45-53, |  |
| 6 | Nguyễn Ngọc Sơn (Đồng tác giả), 2017, *Xây dựng tiêu chí đánh giá những trở ngại khi tham gia thể thao chuyên nghiệp của VĐV một số đội tuyển tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia TP. Hồ Chí Minh*, Tạp chí Khoa học và đào tạo TDTT, Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 1, 11-13 |  |
| 7 | Nguyễn Ngọc Sơn, 2017, *Lựa chọn nội dung tập luyện ngoại khóa nhằm nâng cao thể lực cho nữ học sinh lớp 11 Trường Quốc học**Quy Nhơn,* Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn Luyện Thể Thao, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, số 5, 30-34 |  |
| 8 | Nguyễn Ngọc Sơn (Đồng tác giả), 2017, *Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển câu lạc bộ cầu lông tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đăklăk,* , Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn Luyện Thể Thao, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, số 2, 16-18 |  |
| 9 | Nguyễn Ngọc Sơn, 2017, *Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng chuyền k37 trường Đại học Quy Nhơn,* Tạp chí Khoa học và đào tạo TDTT, Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 3, 50-56 |  |
| 10 | Nguyễn Ngọc Sơn (Đồng tác giả), 2017, *Lựa chọn nội dung tập luyện ngoại khóa nhằm nâng cao thể lực cho nữ học sinh lớp 11 Trường Quốc học**Quy nhơn,* Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn Luyện Thể Thao, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, số 5, 30-34 |  |
| 11 | Nguyễn Ngọc Sơn (Đồng tác giả), 2017, *Nghiên cứu lựa chọn nội dung hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao thể lực cho nữ sinh viên khóa 47 trường Đại học Y Dược Thái Nguyên,* Tạp chí Khoa học và đào tạo TDTT, Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 3, 64-68 |  |
| 12 | Nguyễn Ngọc Sơn (Đồng tác giả), 2017, *Đánh giá thực trạng phát triển hình thái và thể lực của học sinh lớp 10 và 11 trường THPT số 2 Đức Phổ sau một năm học*, Tạp chí khoa học thể thao - Viện Khoa học TDTT, số 05, 86-90 |  |
| 13 | Nguyễn Ngọc Sơn (Đồng tác giả), 2019, *Demand for extra-curricular sportsparticipation by university students at Technical Universities of Thai Nguyen city,* Proceedings International scientific conference: Sports in the context of the industrial revolution 4.0,187-190 |  |
| 14 | Nguyễn Ngọc Sơn (Đồng tác giả), 2019, *Assessing the suitability of some Binh Dinh traditional martial art exercises for the health of the elderly*, Proceedings International scientific conference: Sports in the context of the industrial revolution 4.0, 68-72 |  |
| 15 | Nguyễn Ngọc Sơn (Đồng tác giả), 2020, *Lựa chọn và đánh giá hiệu quả các giải pháp phát triển bền vững môn Võ cổ truyền tỉnh Bình Định,* Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện Thể thao, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, số đặc biệt, 120-126 |  |
| 16 | Nguyễn Ngọc Sơn (Đồng tác giả), 2020, *Sự biến đổi về hình thái và thể lực của nam sinh viên năm thứ nhất Khoa GDTC-QP Trường Đại học Quy Nhơn sau một năm học tập*, Tạp chí Khoa học trường Đại học Quy Nhơn, Số 4, 114-118 |  |
| 17 | Nguyễn Thanh Hùng, (Đồng tác giả), 2017*, Thực trạng nhu cầu tập luyện môn GDTC học phần tự chọn và ngoại khóa sinh viên trường Đại học Quy Nhơn,* Tạp chí khoa học thể thao trường Đại học TDTT Đà Nẵng, số 2 |  |
| 18 | Nguyễn Thanh Hùng, 2017, *Đánh giá sự phát triển thể lực của sinh viên không chuyên khóa 36 – trường Đại học Quy Nhơn sau khi học xong chương trình GDTC học phần tự chọn nội khóa,* Tạp chí Khoa học và đào tạo TDTT, Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 2 |  |
| 19 | Nguyễn Thanh Hùng, 2018, *Đánh giá sự phát triển thể lực của sinh viên không chuyên khóa 35 sau khi học Chương trình TDTT ngoại khóa tại Trường Đại học Quy Nhơn*, Tạp chí Khoa học và đào tạo TDTT, Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 2 |  |
| 20 | Nguyễn Thanh Hùng, 2020, *Đánh giá sự phát triển thể lực sinh viên không chuyên khóa 35 sau khi học Chương trình GDTC học phần tự chọn, ngoại khóa tại Trường Đại học Quy Nhơn.,* Tạp chí Khoa học và đào tạo TDTT, Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 1 |  |
| 21 | Nguyễn Thanh Hùng (Đồng tác giả), 2020, *Xác định nội dung đổi mới chương trình nội, ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn*, Kỷ yếu Nhà xuất bản thông tin truyền thông ĐH Đà Nẵng |  |
| 22 | Nguyễn Thanh Hùng (Đồng tác giả), 2020, *Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp về công tác đào tạo giáo viên GDTC Trường Đại học Quy Nhơn*, , Kỷ yếu Nhà xuất bản thông tin truyền thông ĐH Đà Nẵng |  |
| 23 | Mai Thế Anh, (Đồng tác giả), 2019, *Thực trạng tham gia hoạt động thể thao giải trí của người dân tỉnh Bình Định,*Tạp chí khoa học và Đào tạo Trường Đại học TDTT TP.HCM |  |
| 24 | Mai Thế Anh, (Đồng tác giả), 2019, *Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động thể thao giải trí tại tỉnh Bình Định*, Tạp chí khoa học và Đào tạo Trường Đại học TDTT TP.HCM |  |
| 25 | Nguyễn Sỹ Đức (đồng tác giả *), 2018, Influence of motivation, social support and basic need satisfaction on burnout among football players in Bangladesh,*), European Journal of Physical Education and Sport Science Volume 5, Issue 2 |  |
| 26 | Nguyễn Sỹ Đức, (đồng tác giả), 2019, *Thực trạng hoạt động của câu lạc bộ thể thao trong sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng,* Hội nghị Khoa học toàn quốc về công tác GDTC và TDTT các trường đại học, cao đẳng 21/12/2019, Đại học Cần Thơ, trang 127-134 |  |
| 27 | Nguyễn Sỹ Đức, *Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp về công tác đào tạo giáo viên GDTC, Trường Đại học Quy Nhơn*, Hội thảo khoa học toàn quốc “nâng cao chất lượng công tác GDTC và HĐTT trong trường học”, Tr77-85 |  |
| 28 | Nguyễn Sỹ Đức, (đồng tác giả), *Xác định nội dung đổi mới chương trình nội, ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn*, Hội thảo khoa học toàn quốc “Nâng cao chất lượng công tác GDTC và HĐTT trong trường học”, Tr337-345 |  |
| 29 | Hồ Minh Mộng Hùng, 2013, *Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy môn Võ cổ truyền Việt Nam vào giờ thể thao tự chọn tại trường Đại học Quy Nhơn*, Tạp chí Khoa học Thể thao, số 2, tr.12, 40- 44, ISSN1859-4662, Viện Khoa học TDTT |  |
| 30 | Hồ Minh Mộng Hùng, 2013, *Xây dựng và đánh giá hiệu quả hệ thống bài tập bổ trợ chuyên môn dạy Võ cổ truyền Việt Nam cho sinh viên không chuyên thể dục thể thao tại trường Đại học Quy Nhơn*, Tạp chí Khoa học thể thao, số 3, tr.37-41, Viện Khoa học TDTT |  |
| 31 | Hồ Minh Mộng Hùng, 2014, *Thực trạng nhu cầu tập luyện, thi đấu môn Võ cổ truyền Việt Nam trong giờ học thể thao tự chọn của sinh viên các trường đại học vùng Duyên hải Nam Trung Bộ*, Tạp chí Khoa học Thể thao, số 3, tr.67-71, ISSN 1859-4662, Viện Khoa học TDTT |  |
| 32 | Hồ Minh Mộng Hùng, 2015, *Xác định nội dung tập luyện chính khóa Võ cổ truyền Việt Nam cho đối tượng sinh viên các trường đại học vùng Duyên hải Nam Trung Bộ,* Tạp chí Khoa học Thể thao, số 3, tr.39- 44, ISSN 1859-4662, Viện Khoa học TDTT |  |
| 33 | Hồ Minh Mộng Hùng, (Đồng tác giả), 2016, *Đặc điểm tập luyện, thi đấu và xu hướng phát triển Võ cổ truyền Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay,* , Tạp chí Khoa học Thể thao, số 3, tr.8- 11, ISSN1859-4662, Viện Khoa học TDTT |  |
| 34 | Hồ Minh Mộng Hùng (Đồng tác giả), 2017, *Evaluation of impact by bare- hand performance of Vietnamese Traditional Matial Arts on students in South Central Coast universities,* Proceedings International Scientific Conferrence, Page 175- 178, Sports Publishing House, Ha Noi |  |
| 35 | Hồ Minh Mộng Hùng, *Thực trạng dạy và học môn Võ cổ truyền Bình Định trong trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh,* Bản tin Khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, Số 02, tr17-18 |  |
| 36 | Hồ Minh Mộng Hùng, *Xác định nội dung, phương pháp giảng dạy chính khóa môn võ cổ truyền Bình Định cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định,* Bản tin Khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, Số 05, tr.14-15 |  |

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau:

* Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), *tên sách*, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.
* Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘*Tên bài viết’, tên tập san*, số, kì/thời gian phát hành, số trang.
* Tác giả (Năm xuất bản), *tên tài liệu*, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập.
* Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’*, [trong] tên kỷ yếu*, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

1. **Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào**

**tạo**

| **STT** | **Hạng mục** | **Số**  **lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần**  **/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 3 | 300 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 02 | 150 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành | Cả khóa học |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 01 | 90 |  | Cả khóa học |  |
| 2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 3 | 3.339 | Tất cả các môn học | Cả khóa học |  |
| 3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập (Nhà tập đa năng, Sân bóng chuyền, Sân bóng đá, Sân bóng rổ, Sân cầu lông) | 19 | 20.0005 | Các học phần chuyên ngành | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
|  | *Giáo dục học hiện đại* | Trần Tuyết Oanh. | Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội , 2004 | 20 | Giáo dục học thể dục thể thao | 81410 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Dạy học hiện đại - Lí luận, biện pháp, kĩ thuật* | Đặng Thành Hưng | Nxb Đại học quốc gia. Hà Nội, 2002 | 20 | Quan điểm và lý thuyết dạy học hiện đại | 81407 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở* | Nguyễn Ngọc Bảo, Hà Thị Đức | Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2001 | 20 | Quan điểm và lý thuyết dạy học hiện đại | 81407 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Những vấn đề cơ bản giáo dục học hiện đại* | Thái Duy Tuyên | NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998 | 20 | Giáo dục học thể dục thể thao | 81410 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Phát triển CTĐT giáo viên - Những vấn đề lý luận và thực tiễn* | Phạm Hồng Quang | NXB Đại học Thái Nguyên, 2013 | 20 | Quản lý, phát triển chương trình giáo dục | 81408 | Học kỳ 1 năm 1 |  |
|  | Tài liệu các vấn đề chung về chương trình giáo dục; phát triển chương trình giáo dục nhà trường. Tài liệu tập huấn của Bộ GD&ĐT |  | 2013 | 20 | Quản lý, phát triển chương trình giáo dục | 81408 | Học kỳ 1 năm 1 |  |
|  | *Những vấn đề cơ bản về chương trình dạy học và quá trình dạy học* | Nguyễn Hữu Châu | , Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2005 | 10 | Quản lý, phát triển chương trình giáo dục | 81408 | Học kỳ 1 năm 1 |  |
|  | *Phát triển CTĐT - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn* | Phạm Văn Lập | Hà Nội, 1998 | 10 | Quản lý, phát triển chương trình giáo dục | 81408 | Học kỳ 1 năm 1 |  |
|  | *Sinh lý học TDTT* | Lưu Quang Hiệp, Phạm Thị Uyên | Nxb TDTT, Hà Nội ,2003 | 20 | Sinh lý học TDTT | 81401 | Học kỳ 1 năm 1 |  |
|  | *Một số chuyên đề Sinh lý TDTT* | Lưu Quang Hiệp | Nxb TDTT, Hà Nội, 2016 | 20 | Sinh lý học TDTT | 81401 | Học kỳ 1 năm 1 |  |
|  | *Giáo trình Sinh lý học TDTT* | Phạm Thị Thiệu | Nxb TDTT Hà Nội, 2012 | 5 | Sinh lý học TDTT | 81401 | Học kỳ 1 năm 1 |  |
|  | *Đặc điểm phát triển thể chất của học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12* | Trần Đức Dũng | Nxb TDTT Hà Nội , 2016 | 20 | Sinh lý học TDTT | 81401 | Học kỳ 1 năm 1 |  |
|  | *Y học TDTT* | Lưu Quang Hiệp | Nxb TDTT Hà Nội, 2000 | 20 | Y học TDTT | 81402 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Bài giảng Y học TDTT* | Lê Quý Phượng | Nxb TDTT, Hà Nội, 2007 | 10 | Y học TDTT | 81402 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Bài giảng y học TDTT* | Bùi Quang Hải, Nguyễn Đình Minh Quý | Nxb TDTT Hà Nội, 2007 | 10 | Y học TDTT | 81402 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Hồi phục vật lý trị liệu*, | Lê Hữu Hưng | Nxb TDTT Hà Nội, 2010 | 10 | Y học TDTT | 81402 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Vận động trị liệu* | Lê Hữu Hưng | Nxb TDTT Hà Nội, 2010 | 10 | Y học TDTT | 81402 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Giáo trình Đo lường thể thao* | Dương Nghiệp Chí, Trần Đức Dũng, Tạ Hữu Hiếu, Nguyễn Đức Văn | Nxb TDTT Hà Nội, 2004 | 20 | Đo lường TDTT | 81403 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Tuyển tập các bài toán Thống kê – Đo lường* | Trần Đức Dũng, Tạ Hữu Hiếu, Nguyễn Đức Văn | Nxb TDTT, Hà Nội , 2011 | 15 | Đo lường TDTT | 81403 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Giáo trình Đo lường Thể dục thể thao* | Lê Văn Lẫm, Phạm Xuân Thành | Nxb TDTT Hà Nội, 2007 | 10 | Đo lường TDTT | 81403 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Phương pháp thống kê trong TDTT* | Nguyễn Đức Văn | Nxb TDTT Hà Nội, 2008 | 10 | Đo lường TDTT | 81403 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Giáo trình Lý luận và Phương pháp nghiên cứu khoa TDTT* | Nguyễn Xuân Sinh | Nxb TDTT, Hà Nội, 2012 | 20 | Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT | 81404 | Học kỳ 1 năm 1 |  |
|  | *Giáo trình Lý luận và Phương pháp nghiên cứu khoa TDTT* | Nguyễn Ngọc Sơn, Trương Hồng Long, Nguyễn Trọng Thủy | Nxb Lao động, 2018 | 30 | Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT | 81404 | Học kỳ 1 năm 1 |  |
|  | *Phương pháp NCKH TDTT* | Nguyễn Xuân Sinh | Nxb TDTT Hà Nội, 2007 | 20 | Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT | 81404 | Học kỳ 1 năm 1 |  |
|  | *Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa* | Trần Bá Hoành | Nxb Đại học sư phạm, 2007 | 10 | Phương pháp, xây dựng kế hoạch GDTC trong trường học | 81414 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT* | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Nxb Đại học sư phạm Hà Nội, 2013 | 10 | Phương pháp, xây dựng kế hoạch GDTC trong trường học | 81414 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học* | Nguyễn Văn Cường | Dự án phát triển giáo dục THPT, 2011 | 15 | Phương pháp, xây dựng kế hoạch GDTC trong trường học | 81414 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông* | Lê Đình Trung, Phan Thị Thanh Hội | Nxb Đại học sư phạm Hà Nội, 2020 | 10 | Phương pháp, xây dựng kế hoạch GDTC trong trường học | 81414 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Các mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021* | Bộ GD&ĐT | Bộ GD&ĐT, 2018 | 10 | Phương pháp, xây dựng kế hoạch GDTC trong trường học | 81414 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Giáo trình Tâm lý TDTT* | Phạm Đình Bẩm, Đào Bá Trì | Nxb TDTT Hà Nội, 1999 | 20 | Tâm lý học TDTT | 81409 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Tâm lý vận động viên thể thao* | Phạm Ngọc Viễn, Lâm Quang Thành, Nguyễn Anh Minh | Nxb TDTT Hà Nội, 2014 | 20 | Tâm lý học TDTT | 81409 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Đặc điểm tâm lý của hoạt động thể thao thành tích cao* | Lê Văn Xem | Nxb TDTT Hà Nội, 2016 | 20 | Tâm lý học TDTT | 81409 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Quản lý TDTT* | Phạm Đình Bẩm,  Trần Tuấn Hiếu | Nxb TDTT, Hà Nội, 2008 | 20 | Quản lý TDTT | 81411 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Một số vấn đề cơ bản về quản lý Thể dục thể thao (Dành cho bậc SĐH)* | Phạm Đình Bẩm | Nxb TDTT Hà Nội, 2005 | 20 | Quản lý TDTT | 81411 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Giáo trình Quản lý TDTT* | Nguyễn Cẩm Ninh | Nxb TDTT Hà Nội, 2015 | 10 | Quản lý TDTT | 81411 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Quản lý TDTT* | Dương Nghiệp Chí, (chủ biên) Huỳnh Trọng Khải, Vũ Thái Hồng | NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2012 | 15 | Quản lý TDTT | 81411 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Kinh tế học TDTT* | Lương Kim Chung, Trần Tuấn Hiếu, Dương Nghiệp Chí | Nxb TDTT Hà Nội, 2011 | 20 | Kinh tế học TDTT | 81417 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Kinh tế học TDTT* | Lương Kim Chung | Nxb TDTT Hà Nội, 2003 | 10 | Kinh tế học TDTT | 81417 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Giáo trình Maketing trong thể thao* | Lương Kim Chung, Nguyễn Văn Tuấn | Nxb TDTT Hà Nội, 2013 | 10 | Kinh tế học TDTT | 81417 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Giáo trình Toán kinh tế TDTT* | Tạ Hữu Hiếu, Ngô Trang Hưng, Nguyễn Văn Tỉnh, Phạm Bá Dũng | Nxb TDTT Hà Nội, 2017 | 10 | Kinh tế học TDTT | 81417 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Xã hội học TDTT* | Vũ Thái Hồng, Dương Nghiệp Chí, Lương Kim Chung | Nxb TDTT Hà Nội, 2010 | 20 | Xã hội học TDTT | 81412 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Giáo trình Tin tức báo chí TDTT* | Trần Tuấn Hiếu | Nxb TDTT Hà Nội, 2012 | 10 | Xã hội học TDTT | 81412 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Xã hội học* | Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng | Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2010 | 10 | Xã hội học TDTT | 81412 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Lý luận và phương pháp thể dục thể thao* | Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn | Nxb TDTT Hà Nội, 2000 | 20 | Lý luận và phương pháp GDTC | 81405 | Học kỳ 1 năm 1 |  |
|  | *Phương pháp giảng dạy và hướng dẫn học tập môn Lý luận và phương pháp thể dục thể thao* | Đồng Văn Triệu | Nxb TDTT Hà Nội,2008 | 20 | Lý luận và phương pháp GDTC | 81405 | Học kỳ 1 năm 1 |  |
|  | *Lý luận và phương pháp thể dục thể thao quần chúng* | Hoàng Công Dân, Trần Tuấn Hiếu, Lê Anh Thơ | Nxb TDTT Hà Nội, 2017 | 20 | Lý luận và phương pháp GDTC | 81405 | Học kỳ 1 năm 1 |  |
|  | *Phương pháp giảng dạy GDTC trong trường phổ thông* | Nguyễn Văn Trạch | Nxb TDTT Hà Nội, 2014 | 20 | Lý luận và phương pháp GDTC | 81405 | Học kỳ 1 năm 1 |  |
|  | *Giáo trình* *Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao* | Đồng Văn Triệu, Trương Anh Tuấn | Nxb TDTT Hà Nội, 2015 | 20 | Huấn luyện Thể thao | 81419 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Học thuyết huấn luyện* | Trương Anh Tuấn, Bùi Thế Hiển dịch | Nxb TDTT Hà Nội, 1997 | 10 | Huấn luyện Thể thao | 81419 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Lượng vận động và lập kế hoạch trong huấn luyện và thi đấu thể thao* | Đồng Văn Triệu, Trần Đức Dũng, Bùi Quang Hải | Nxb TDTT Hà Nội, 2007 | 10 | Huấn luyện Thể thao | 81419 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Giáo trình huấn luyện thể thao hiện đại* | Lâm Quang Thành, Nguyễn Tiên Tiến, Đặng Hà Việt | Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, 2019 | 10 | Huấn luyện Thể thao | 81419 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Giáo trình Lý luận và phương pháp TDTT* | Vũ Đức Thu, Trương Anh Tuấn | Nxb TDTT Hà Nội, 2009 | 10 | Lý luận và Phương pháp thể thao trường học | 81406 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Giáo trình thể dục thể thao trường học* | Lê Văn Lẫm, Phạm Xuân Thành | Nxb TDTT Hà Nội,2009 | 20 | Lý luận và Phương pháp thể thao trường học | 81406 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Lý luận và phương pháp TDTT* | Vũ Đức Thu | NXB Đại học sư phạm Hà Nội, 2007 | 20 | Lý luận và Phương pháp thể thao trường học | 81406 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Lịch sử thể thao* | Nguyễn Xuân Sinh, Lê Anh Thơ, Nguyễn Thị Xuyền | Nxb TDTT Hà Nội, 2009 | 20 | Lịch sử thể thao và Olimpic học | 81418 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Olympic học* | Mai Văn Muôn, Lý Gia Thanh, Nguyễn Hồng Minh, Văn An, Nguyễn Ngọc Thân, Lý Đức Thùy | Nxb TDTT Hà Nội, 2000 | 10 | Lịch sử thể thao và Olimpic học | 81418 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Hiến chương Olympic* (UBOQ) | *Hiến chương Olympic* | Nxb TDTT, Hà Nội, 1992 | 10 | Lịch sử thể thao và Olimpic học | 81418 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Thế vận hội Olympic* | Lý Gia Thanh | Nxb TDTT Hà Nội, 2006 | 10 | Lịch sử thể thao và Olimpic học | 81418 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Giáo trình Thể dục Thể thao giải trí* | Dương Nghiệp Chí | Nxb TDTT Hà Nội, 2008 | 15 | Thể thao giải trí | 81416 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Giáo trình lý luận và thực tiễn TDTT giải trí* | Chu Thị Bích Vân, Nguyễn Hoàng Minh Thuận | Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, 2021 | 15 | Thể thao giải trí | 81416 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Giáo trình tuyển chọn Tài năng thể thao* | Bùi Quang Hải | Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, 2007 | 20 | Tuyển chọn và đào tạo tài năng thể thao | 81415 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn và quy trình tuyển chọn VĐV vào giai đoạn chuyên môn hóa ban đầu cho 4 môn thể thao võ thuật đang phát triển tại Hà Nội* | Hoàng Vĩnh Giang | 2009 | 10 | Tuyển chọn và đào tạo tài năng thể thao | 81415 | Học kỳ 3 năm 2 |  |
|  | *Y học TDTT* | Lưu Quang Hiệp, Vũ Chung Thuỷ, Lê Đức Chương, Lê Hữu Hưng | Nxb TDTT Hà Nội, 2000 | 20 | Y học TDTT | 81402 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Quản lý TDTT* |  | Nxb Tp.HCM, 2017 | 20 | Quản lý TDTT | 81411 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Quản lý TDTT* | Dương Nghiệp Chí, Huỳnh Trọng Khải, Vũ Thái Hồng | Nxb ĐHQG TP.HCM, 2012 | 15 | Quản lý TDTT | 81411 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Giáo trình GDH Đại cương* | Trần Thị Hương, Nguyễn Đức Danh, Hồ Văn Liên, Ngô Đình Qua | Nxb ĐHSP Tp. HCM,2014 | 15 | Giáo dục học thể dục thể thao | 81410 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Giáo trình GDH phổ thông* | Trần Thị Hương, Hồ Văn Liên, Võ Thị Hồng Trước, Nguyễn Đắc Thanh | Nxb ĐHSP Tp. HCM, 2014 | 15 | Giáo dục học thể dục thể thao | 81410 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Giáo trình Giáo dục học, tập 1, tập 2* | Trần Thị Tuyết Oanh | Nxb Đại học sư phạm Hà Nội, 2006 | 10 | Giáo dục học thể dục thể thao | 81410 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Giáo dục học* | Phạm Viết Vượng | Nxb ĐHQG Hà Nội, 2008 | 10 | Giáo dục học thể dục thể thao | 81410 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Quản lý TDTT* |  | Nxb Tp.HCM, 2017 | 20 | Quản lý TDTT | 81411 | Học kỳ 2 năm 1 |  |
|  | *Giáo trình bóng rổ và phương pháp giảng dạy* | Nguyễn Sỹ Đức | Nxb Thể thao du lịch, 2022 | 50 |  |  |  |  |
|  | *Bóng chuyền* | Nguyễn Ngọc Sơn | G.2015.86.30 |  |  |  |  |  |
|  | *Phương pháp NCKH TDTT* | Nguyễn Ngọc Sơn | G2016.130.30 |  |  |  |  |  |
|  | *Bóng chuyền và phương pháp giảng dạy* | Nguyễn Thanh Hùng | G2018.158.09 |  |  |  |  |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo**

| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số**  **lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Lật đật lò xo tập võ | Việt Nam, 2020 | 2 | Bộ | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 2 | Bục phát thưởng | Việt Nam, 2013 | 3 | Bộ | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 3 | Đệm nhảy cao có bọc | Việt Nam, 2013 | 8 | Bộ | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 4 | Dàn tạ (Ghế tạ) | Việt Nam, 2013 | 8 | Bộ | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 5 | Ghế tập tạ đa năng | Việt Nam, 2013 | 17 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 6 | Ghế trọng tài bóng bàn | Việt Nam, 2013 | 5 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 7 | Ghế trọng tài bóng chuyền | Việt Nam, 2013 | 3 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 8 | Ghế trọng tài bóng chuyền có bọc | Việt Nam, 2013 | 1 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 9 | Ghế trọng tài cầu lông | Việt Nam, 2013 | 4 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 10 | Giá tập đập bóng chuyền | Việt Nam, 2013 | 2 | Bộ | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 11 | Lực kế bóp tay điện tử thể thao Camry | Việt Nam, 2013 | 13 | Bộ | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 12 | Máy bơm bóng | Việt Nam, 2013 | 2 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 13 | Nộm lật đật đá-đấm | Việt Nam, 2013 | 2 | Bộ | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 14 | Tập bật đánh đầu | Việt Nam, 2013 | 5 | Bộ | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 15 | Trụ cầu lông | Việt Nam, 2013 | 10 | Bộ | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 16 | Xe đựng bóng rổ xếp S30530 | Việt Nam, 2013 | 2 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 17 | Bộ cột nhảy cao Sodex | Việt Nam, 2013 | 1 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 18 | Quả bóng chuyền tập | Việt Nam, 2020 | 280 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 19 | Quả bóng chuyền thi đấu | Việt Nam, 2020 | 15 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 20 | Quả bóng rổ tập | Việt Nam, 2020 | 30 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 21 | Quả bóng rổ thi đấu | Việt Nam, 2020 | 10 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 22 | Quả bóng đá tập | Việt Nam, 2020 | 100 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 23 | Quả bóng đá thi đấu | Việt Nam, 2020 | 8 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 24 | Ống cầu lông | Việt Nam, 2020 | 19 | Bộ | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 25 | Vợt cầu lông | Việt Nam, 2020 | 100 | Bộ | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 26 | Quả bóng ném tập | Việt Nam, 2020 | 20 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 27 | Quả bóng ném thi đấu | Việt Nam, 2020 | 15 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 28 | Quả bóng đá trong nhà tập | Việt Nam, 2020 | 30 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 29 | Quả bóng đá trong nhà thi đấu | Việt Nam, 2020 | 8 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 30 | Quả cầu đá | Việt Nam, 2020 | 100 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 31 | Vợt bóng bàn | Việt Nam, 2020 | 40 | Bộ | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 32 | Quả bóng bàn | Việt Nam, 2020 | 100 | cái | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 33 | Đích đá di động | Việt Nam, 2020 | 5 | Bộ | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 34 | Vợt đá | Việt Nam, 2020 | 20 | Bộ | Các học phần thực hành | Cả khóa học | Dùng chung |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **Lý luận và phương pháp dạy học tiểu học** Mã ngành: **8140110**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

**1. Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

| **Số TT** | **Họ và tên,**  **ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;**  **Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ,**  **nước,**  **năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | Phan Thanh Nam  17/01/1974 | 052074022143, Việt Nam | PGS, 2013 | Tiến sĩ  Việt Nam  2009 | -Sư phạm Toán học,  - TS. Toán học | 1997 |  | 3701003310 | 24 | 2 | 1 | GV chủ trì ngành |
| 2 | Trần Thị Giang  21/12/1970 | 033170011321, Việt Nam | GVC, 2011 | Tiến sĩ, Việt Nam, 2005 | Sư phạm Ngữ văn, | 1994 |  | 3796032280 | 28 | 1 | 1 | GV có CM phù hợp 2 |
| 3 | Châu Minh Hùng  28/05/1968 | 052068024909, Việt Nam | GVC, 2011 | Tiến sĩ, Việt Nam, 2011 | Sư phạm Ngữ văn,  Lý thuyết và lịch sử văn học | 1992 |  | 3796032311 | 30 | 1 | 3 | GV có CM phù hợp 3 |
| 4 | Lê Nhật Ký  17/07/1964 | 0450640029 28, Việt Nam | GVC, 2003 | Tiến sĩ, Việt Nam, 2012 | Văn học Việt Nam | 1987 |  | 3796032271 | 35 |  | 2 | GV có CM phù hợp 4 |
| 5 | Nguyễn Thị Tường Loan  02/01/1970 | 211112279, Việt Nam | GVC, 2011 | Tiến sĩ,  Việt Nam  2018 | Sư phạm Sinh học,  - TS. Sinh học | 1992 |  | 3796032240 | 30 |  | 6 | GV có CM phù hợp 5 |
| 6 | Đào Ngọc Hân  13/03/1980 | 211665366, Việt Nam | GV | Tiến sĩ, Việt Nam, 2022 | - Sư phạm Toán học,  -TS. Toán học | 2005 |  | 3707000941 | 17 | 2 | 2 | GV có CM phù hợp 6 |
| 7 | Nguyễn Thị Vân Anh  21/08/1976 | 211522674  Việt Nam | PGS  2017 | TS,  Việt Nam, 2015 | Ngữ văn | 15/9/1997 |  | 3701003307 | 25 | 0 | 03 |  |
| 8 | Võ Minh Hải  24/5/1981 | 052081011266; Việt Nam |  | TS,  Việt Nam, 2015 | Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam | 10/2003 |  | 3707000989 | 19 | 02 | 04 |  |
| 9 | Đặng Thị Thanh Hoa,  18/11/1983 | 042183017259; Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2021 | Ngôn ngữ học | 10/2006 |  | 5208003394 | 16 | 0 | 03 |  |
| 10 | Trần Thị Tú Nhi, 25/10/1981 | 052181005691  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2006 | Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam | 30/10/2003 |  | 3707000946 | 13 | 01 | 02 |  |
| 11 | Phạm Thị Ngọc Hoa  25/7/1965 | 211662762; Việt Nam |  | Tiến sĩ; Việt Nam, 2012 | Ngữ văn | 1999 |  | 3796008599 | 23 | 02 | 0 |  |
| 12 | Mai Xuân Miên  12/10/1961 | 045061000576; Việt Nam |  | Tiến sĩ; Việt Nam, 2001 | Giáo dục học | 1983 |  | 3796032050 | 39 | 02 | 01 |  |
| 13 | Trần Ngọc Nguyên  10/03/1991 | 215195913, Việt Nam |  | TS, Pháp, 2018 | Sư phạm Toán học | 01/11/2013 |  | 5213009215 | 9 | 00 | 01 |  |
| 14 | Lê Thanh Hiếu  16/7/1982 | 211802114, Việt Nam |  | TS, Vq. Bỉ | Toán học | 01/09/2004 |  | 3707000904 | 18 | 01 | 01 |  |
| 15 | Lê Quang Thuận  05/09/1980 | 211633487, Việt Nam |  | TS, Hà Lan, 2013 | Toán học | 01/09/2002 |  | 3704000526 | 20 | 01 | 01 |  |
| 16 | Nguyễn Lê Hà  14/7/1971 | 211301783  Việt Nam |  | Tiến sĩ  Việt Nam  2016 | Khoa học giáo dục - Quản lý  giáo dục | 3/1/2017 |  | 3701003375 | 5 |  | 1 |  |
| 17 | Dương Bạch Dương  19/4/1961 | Việt Nam |  | TS.  Việt Nam | Giáo dục học |  | Hợp đồng |  |  |  | 15 |  |
| 18 | Nguyễn Thị Mộng Điệp  23/09/1983 | 211759987; Việt Nam | PGS, 2019 | TS, Pháp, 2015  TSKH, Pháp, 2022 | Khoa học Sự sống và sức khỏe | 9/2005 |  | 3707001028 | 15 | 0 | 2 |  |
| 19 | Trần Thanh Sơn  27/07/1980 | 215505831  Việt Nam |  | Tiến sĩ, Pháp, 2013 | Di truyền, Genomic | 2013 |  |  | 9 | 1 | 2 |  |
| 20 | Mai Thành Tấn  09/11/1980 | 211719706, Việt Nam |  | TS, Đức, 2012 | Toán học | 9/2002 |  | 3704000524 | 20 | 01 | 02 |  |
| 21 | Dương Thanh Vỹ  18/10/1981 | 211753077, Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2013 | Toán học | 01/10/2003 |  | 3707000906 | 19 | 00 | 01 |  |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy**  **(học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ** | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Trần Thị Giang | Cơ sở ngôn ngữ học của dạy học Tiếng Việt ở tiểu học | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Nguyễn Thị Vân Anh |
| 2 | Trần Ngọc Nguyên | Thống kê ứng dụng | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Lê Quang Thuận |
| 3 | Châu Minh Hùng | Huyền thoại và dạy học huyền thoại | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Lê Nhật Ký |
| 4 | Nguyễn Thị Tường Loan | Dạy học phát triển năng lực trong môn TN-XH | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Bùi Thị Ngọc Linh |
| Trần Thanh Sơn |
| 5 | Nguyễn Lê Hà | Lý luận dạy học hiện đại | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Dương Bạch Dương |
| 6 | Trần Thị Giang | Dạy học Tiếng Việt ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Nguyễn Thị Vân Anh |
| 7 | Nguyễn Thị Vân Anh | Phát triển năng lực tạo lập và tiếp nhận văn bản cho học sinh tiểu học | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Đặng Thị Thanh Hoa |
| 8 | Phan Thanh Nam | Các phương pháp giải toán tiểu học | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Lê Thanh Hiếu |
| Lê Công Hạnh |
| 9 | Lê Nhật Ký | Văn học thiếu nhi nước ngoài | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Châu Minh Hùng |
| 10 | Nguyễn Thị Vân Anh | Ngữ âm tiếng Việt với việc dạy đọc và viết cho học sinh tiểu học | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 11 | Phan Thanh Nam | Phát triển khái niệm toán tiểu học | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Đào Ngọc Hân |
| 12 | Trần Thị Giang | Phát triển Chương trình giáo dục tiểu học | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Châu Minh Hùng |
| Lê Nhật Ký |
| Nguyễn Thị Tường Loan |
| 13 | Nguyễn Thị Vân Anh | Phát triển vốn từ cho học sinh tiểu học | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Đặng Thị Thanh Hoa |
| 14 | Nguyễn Thị Vân Anh | Rèn luyện kỹ năng dùng từ và viết câu cho học sinh tiểu học | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Đặng Thị Thanh Hoa |
| 15 | Nguyễn Thị Vân Anh | Dạy học chính tả ở tiểu học theo vùng phương ngữ | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 16 | Võ Minh Hải | Từ ngữ Hán Việt – từ góc nhìn lịch sử và văn hoá | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Trần Thị Tú Nhi |
| 17 | Châu Minh Hùng | Dạy học tập làm văn ở tiểu học | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Mai Xuân Miên |
| Lê Nhật Ký |
| 18 | Lê Nhật Ký | Tổ chức trò chơi văn học trong dạy học tiểu học | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Châu Minh Hùng |
| 19 | Lê Nhật Ký | Hướng dẫn học sinh tiểu học đọc sách văn học | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Châu Minh Hùng |
| 20 | Châu Minh Hùng | Phân tâm học và trị liệu tâm lý trẻ | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 21 | Lê Nhật Ký | Văn học thiếu nhi miền Trung và Tây Nguyên | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Châu Minh Hùng |
| 22 | Nguyễn Thị Tường Loan | Giáo dục sức khỏe và vệ sinh học đường trong trường tiểu học | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Nguyễn Thị Mộng Điệp |
| Võ Văn Toàn |
| 23 | Nguyễn Thị Tường Loan | Dạy học tích hợp và vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong môn TN-XH | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Trần Thanh Sơn |
| Bùi Thị Ngọc Linh |
| 24 | GV Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non | Thực tập 1 | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 25 | GV Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non | Thực tập 2 | Học kỳ 1, năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 26 | GV Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non, Khoa KHTN, Khoa KHXN và Nhân văn, Khoa Toán và Thống kê | Đề án tốt nghiệp | Học kỳ 2, năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | Trần Thị Giang, 21/12/1970, Trưởng khoa | TS (2006) | Văn học/ Ngôn ngữ, |  |
| 2 | Phan Thanh Nam, 17/01/1974, Phó Trưởng khoa | TS (2009) | Toán học/Phương trình vi tích phân |  |

**2. Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| 1 | T2010.261.01 | Cơ sở | Truyện viết cho thiếu nhi của Phạm Hổ | TS.Lê Nhật Ký |  | 14/01/2011 | Xuất sắc |  |  |
| 2 | T2010.263.03 | Cơ sở | Qui trình hỗ trợ can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ và tự kỷ tại gia đình ở thành phố Quy Nhơn | TS.Dương Bạch Dương |  | 24/02/2011 | Tốt |  |  |
| 3 | T2010.271.11 | Cơ sở | Sự kiện lời nói thỉnh cầu trong hội thoại | PGS.TS.Nguyễn Thị Vân Anh |  | 28/02/2011 | Tốt |  |  |
| 4 | T2010.272.12 | Cơ sở | Du ký quốc ngữ của Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục trên *Nam phong* tạp chí. | TS.Trần Thị Tú Nhi |  | 22/4/2011 | Tốt |  |  |
| 5 | T2011.307.17 | Cơ sở | Điều tra, đánh giá tình hình béo phì và suy dinh dưỡng ở trẻ từ 3-5 tuổi tại nội thành Quy Nhơn | TS.Nguyễn Thị Tường Loan |  | 13/01/2012 | Tốt |  |  |
| 6 | T2012.342.13 | Cơ sở | Một số hoạt động nhằm tăng cường khả năng nhận biết của trẻ về con số và các mối quan hệ số lượng | TS.Đào Ngọc Hân |  | 05/12/2013 | Tốt |  |  |
| 7 | T2012.345.16 | Cơ sở | Các yếu tố thi pháp đồng dao trong thơ thiếu nhi Việt Nam hiện đại | TS.Phạm Thị Ngọc Hoa |  | 13/3/2013 | Xuất sắc |  |  |
| 8 | T2012.346.17 | Cơ sở | Định hướng xử lí hệ thống bài tập kĩ năng làm văn trong SGK Tiếng Việt Tiểu học | TS.Châu Minh Hùng |  | 25/01/2013 | Xuất sắc |  |  |
| 9 | T2012.367.38 | Cơ sở | Sự giao thoa giữa Đông và Tây trong ngôn ngữ thơ Xuân Diệu | TS.Lê Minh Kha |  | 23/4/2013 | Xuất sắc |  |  |
| 10 | T2012.385.56 | Cơ sở | Xây dựng chương trình giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường đại học Quy Nhơn | TS.Võ Nguyên Du |  | 28/01/2013 | Tốt |  |  |
| 11 | T2012.386.57 | Cơ sở | Xây dựng bộ công cụ sàng lọc phát hiện dấu hiệu tự kỷ cho trẻ từ 0 đến 4 tuổi ở khu vực Miền Trung - Tây Nguyên | TS.Dương Bạch Dương |  | 07/3/2013 | Tốt |  |  |
| 12 | T2013.407.16 | Cơ sở | Thơ Nôm Nguyễn Khuyến trên tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam | TS.Trần Thị Tú Nhi |  | 05/9/2014 | Xuất sắc |  |  |
| 13 | T2013.408.17 | Cơ sở | Tín hiệu ngôn ngữ thẩm mĩ “mùa xuân” trong thơ Xuân Diệu. | TS.Nguyễn Thị Vân Anh |  | 01/9/2014 | Xuất sắc |  |  |
| 14 | T2014.440.18 | Cơ sở | Hệ thống thể loại văn học Hán Nôm trong sách giáo khoa Ngữ văn bậc THPT | TS.Võ Minh Hải |  | 10/9/2015 | Tốt |  |  |
| 15 | T2014.442.20 | Cơ sở | Tín hiểu ngôn ngữ thẩm mĩ thuộc trường nghĩa hiện tượng tự nhiên trong ca dao Nam Trung Bộ | TS.Nguyễn Thị Vân Anh |  | 29/5/2015 | Xuất sắc |  |  |
| 16 | T2014.450.28 | Cơ sở | Thiết kế bài tập luyện phát âm cho trẻ tự kỷ | TS.Ngô Thị Phương Trà |  | 04/02/2015 | Tốt |  |  |
| 17 | T2015.463.08 | Cơ sở | Phân tâm học và Giải cấu trúc văn học | TS.Châu Minh Hùng |  | 28/5/2016 | Xuất sắc |  |  |
| 18 | T2015.478.23 | Cơ sở | Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tác phẩm thơ trữ tình cho học sinh THPT | TS.Mai Xuân Miên |  | 29/6/2017 | Tốt |  |  |
| 19 | T2015.492.37 | Cơ sở | Quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên nhóm ngành sư phạm trường ĐHQN theo hướng tiếp cận năng lực | TS.Võ Thị Thủy |  | 2016 | Tốt |  |  |
| 20 | T2016.495.01 | Cơ sở | Điều tra, đánh giá một số chỉ số hình thái, sinh lý và trí tuệ của học sinh tiểu học thành phố Quy Nhơn | TS.Nguyễn Thị Tường Loan |  | 28/4/2017 | Tốt |  |  |
| 21 | T2017.544.47 | Cơ sở | Xây dựng BTTH môn GDH theo tiếp cận NL cho SV sư phạm ở trường Đại học Quy Nhơn | TS.Nguyễn Thị Ngọc Dung |  | 2018 | Tốt |  |  |
| 22 | T2018.594.43 | Cơ sở | Khai thác truyện đồng thoại vào việc rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh tiểu học | TS.Lê Nhật Ký |  | 2020 | Khá |  |  |
| 23 | T2018.595.44 | Cơ sở | Giải huyền thoại, Lý thuyết và ứng dụng | TS.Châu Minh Hùng |  | 2019 | Tốt |  |  |
| 24 | T2019.638.33 | Cơ sở | Văn tế Hán Nôm Bình Định: Diện mạo và đặc điểm | TS.Võ Minh Hải |  | 2020 | Tốt |  |  |
| 25 | T2019.648.43 | Cơ sở | Tổ chức Hoạt động *Làm quen văn học* cho trẻ mầm non theo hướng trải nghiệm sáng tạo | TS.Phạm Thị Ngọc Hoa |  | 2020 |  |  |  |
| 26 | T2020.696.44 | Cơ sở | Dạy học phát triển năng lực tại Trường Đại học Quy Nhơn | PGS.TS.Nguyễn Phi Hùng |  | Đang thực hiện | Đang thực hiện |  |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Thị Vân Anh, Nước Mặn - Thanh Chiêm nơi khởi đầu sáng chế chữ Quốc ngữ, 2016, Ngôn ngữ và Đời sống, số 1, trang 84 - 89 |  |
| 2 | Nguyễn Thị Vân Anh, Khởi đầu công trình sáng chế chữ Quốc ngữ từ Bình Định đến Quảng Nam,2016, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 6, trang 8 - 15 |  |
| 3 | Nguyễn Thị Vân Anh, Những dạng thức của phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong tác phẩm Nam Cao, 2017, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, số 5, trang 137 - 147 |  |
| 4 | Nguyễn Thị Vân Anh, Giá trị nghệ thuật của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong tác phẩm Nam Cao,  2017, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 9, trang 88 - 94 |  |
| 5 | Nguyễn Thị Vân Anh, Từ ngữ nghề biển ở Bình Định, 2019, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, số 2, trang 14 - 21 |  |
| 6 | Nguyễn Thị Vân Anh Trường nghĩa hiện tượng tự nhiên trong tác phẩm thơ ca ở trường PTTH 2020, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, số 5, trang 145-151 |  |
| 7 | Lê Nhật Kí, Đặc điểm truyện đồng thoại của Tô Hoài, 2016, Tạp chí Khoa học xã hội (vùng Nam Bộ), số 9, tr.30 – 37 |  |
| 8 | Lê Nhật Kí, Giá trị thẩm mĩ của từ láy trong truyện thiếu nhi Nguyễn Huy Tưởng, 2019, Tạp chí Khoa học xã hội (vùng Nam Bộ), số 6, tr.48 – 56. |  |
| 9 | Lê Nhật Kí, Nghệ thuật miêu tả trong truyện Con Cóc là cậu ông Giời của Nguyễn Huy Tưởng, 2019, Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Quy Nhơn, số 2, Tập 13, tr.41 – 48 |  |
| 10 | Lê Nhật Kí, Nhà văn Phạm Hổ bàn về văn miêu tả, 2020, Tạp chí Thế giới trong ta, số 200, Tháng 4/2020, tr.66 – 69. |  |
| 11 | Nguyễn Qúy Thành, Câu hỏi trong tiếng Êđê nhìn từ bình diện lí thuyết hành vi ngôn ngữ, 2016, Tc Khoa học; Trường ĐH Quy Nhơn, Số 1, Tr.17-26 |  |
| 12 | Nguyễn Qúy Thành, “Về việc sử dụng ngữ liệu trong sách Tiếng Việt tiểu học”, *Ngôn ngữ ở Việt Nam – Hội nhập và phát triển,* 2017, Nxb Dân Trí |  |
| 13 | Nguyễn Qúy Thành, “Chơi chữ đồng âm trong câu thai Bài chòi Bình Định” (viết chung), *Văn hóa dân gian Bình Định,* 2020, Nxb Văn hóa – Văn nghệ |  |
| 14 | Bùi Thị Ngọc Linh, Tiềm năng của thí nghiệm trong dạy học Sinh học theo định hướng phát triển năng lực người học, 2020, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 17(11), tr. 1996-2008. |  |
| 15 | Bùi Thị Ngọc Linh, Học tập chuyển đổi – cách tiếp cận dạy học có khả năng thay đổi căn bản và toàn diện giáo dục Đại học Việt Nam, 2020, Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tập 65, Số. 7, tr. 3-12. |  |
| 16 | Bùi Thị Ngọc Linh, Inquiry-based learning: A potential effective approach to teaching Science aiming to develop students, 2020, Tạp chí Giáo dục, 4(1), tr. 61-68 |  |
| 17 | Bùi Thị Ngọc Linh, Conversations on Critical Thinking: Can Critical Thinking Find Its Way Forward as the Skill Set and Mindset of the Century?, 2018, Educ. Sci.*vol.* 8, no. 4*, 205.* |  |
| 18 | Phạm Thị Ngọc Hoa, Giáo viên với việc sử dụng sách hướng dẫn giảng dạy Tiếng Việt ở tiểu học, 2016, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia, ĐHSP, Huế |  |
| 19 | Phạm Thị Ngọc Hoa, Quan niệm thẩm mỹ của Nguyễn Trãi trong Quốc Âm thi tập, 2016, Tạp chí Khoa học, ĐHQN số 3 (T.10), ISSN 1859 – 0357 |  |
| 20 | Phạm Thị Ngọc Hoa, Phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non qua hoạt động trải nghiệm văn học  2020, Tạp chí Khoa học, ĐHQN số 2 (T.5), ISSN 1859 – 0357 |  |
| 21 | Nguyễn Thị Tường Loan, Phương pháp đánh giá sự phát triển thể lực và trí tuệ của học sinh tiểu học trong giai đoạn hiện nay, 2016, NXB Đại học Huế. Tr 164-171. QĐ xuất bản số 52/QĐ/ĐHH-NXB cấp ngày 10/5/2016. |  |
| 22 | Nguyễn Thị Tường Loan, (Đồng tác giả), Tình trạng thị lực và khả năng sắc giác của học sinh tiểu học thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, 2016, HN Sinh học toàn quốc. NXB ĐH Quốc gia Hà Nội. Quyết định xuất bản số 283 LK-TN/QĐ-NXB ĐHQGHN 12/5/2016. Tr 472-478. |  |
| 23 | Nguyễn Thị Tường Loan, (Đồng tác giả), Thực trạng thể lực và năng lực trí tuệ của học sinh tiểu học thuộc khối trường bán trú và không bán trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 2016, HN Sinh học toàn quốc. NXB ĐH Quốc gia Hà Nội. Quyết định xuất bản số 283 LK-TN/QĐ-NXB ĐHQGHN 12/5/2016. Tr 479-486. |  |
| 24 | Nguyễn Thị Tường Loan (Đồng tác giả), Nghiên cứu một số chỉ số hình thái và mối tương quan với dung tích sống ở học sinh tiểu học thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 2017, Tạp chí Giáo dục và thời đại số 399 (kỳ 1-2/2017) tr 59 – 61. |  |
| 25 | Nguyễn Thị Tường Loan (Đồng tác giả), Một số chỉ số sinh lý tuần hoàn của học sinh 6 - 10 tuổi tại tỉnh Bình Định, 2017, Tạp chí Sinh lý ViệtNam, Tập 21, số 3 tháng 9/2017. Tr 83-87. |  |
| 26 | Nguyễn Thị Tường Loan, Sự phát triển trí tuệ và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của học sinh tiểu học tỉnh Bình Định, 2017, Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐH Khoa học, ĐH Huế, Tập 1 số 7 tháng 2/2017. tr 127 - 136. |  |
| 27 | Nguyễn Thị Tường Loan (Đồng tác giả), Nghiên cứu một số chỉ số hình thái và mối tương quan với dung tích sống ở học sinh tiểu học thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 2017, Tạp chí Giáo dục và thời đại số 399 (kỳ 1-2/2017) chỉ số trang 59 - 61. |  |
| 28 | Nguyễn Thị Tường Loan (Đồng tác giả), Nghiên cứu năng lực trí tuệ của học sinh lứa tuổi tiểu học tại tỉnh Bình Định, 2017, Tạp chí Khoa học ĐH Huế. Vol 126, No 1A (2017), , trang 175 - 184; DOI: 10.26459/hueuni-jns.v126i1A.4343. |  |
| 29 | Nguyễn Thị Tường Loan (Đồng tác giả), Một số chỉ số nhân trắc và dinh dưỡng ở học sinh tiểu học tại các huyện đồng bằng tỉnh Bình Định năm 2016, 2017, Tạp chí Y học Dự phòng, Tập 28 số 8/2017. Tổng Hội Y học Việt Nam xuất bản, tr 322 - 328. |  |
| 30 | Nguyễn Thị Tường Loan (Đồng tác giả), Thực trạng dinh dưỡng của học sinh tiểu học tại thành phố Quy Nhơn - Bình Định năm 2016, 2017, Tạp chí Y học thực hành số đặc biệt Xuân Đinh Dậu 2017 do Bộ Y tế phát hành, số 1 (1032), trang 76-80. |  |
| 31 | Nguyễn Thị Tường Loan (Đồng tác giả) Nghiên cứu tật cận thị của học sinh tiểu học tỉnh Bình Định  *2017,* Kỷ yếu HN khoa học - khoa Sinh học, trường ĐHKH - Đại học Huế kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển, trang 91-109. |  |
| 32 | Nguyễn Thị Tường Loan (Đồng tác giả), Sự tăng trưởng kích thước vòng đầu, mối tương quan giữa chu vi vòng đầu với trí nhớ ngắn hạn thị giác và thính giác của học sinh tiểu học Bình Định, 2018, Hội nghị khoa học Sinh học toàn quốc lần thứ 3. Tr 565 - 571 |  |
| 33 | Nguyễn Thị Tường Loan, Tình trạng thính lực của học sinh trường tiểu học Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, 2019, Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, |  |
| 34 | Nguyễn Thị Tường Loan, Tình trạng thị lực của học sinh tiểu học tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2016, 2019, Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Quy Nhơn. Tập 13 sô 2/2019, |  |
| 35 | Nguyễn Thị Tường Loan, Some anthropometric indicators and the nutritional status of the pupils from 6 to 10 years old in the mountainous area of Binh Dinh Province, 2019, Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Quy Nhơn. 87 – 95, Volume 13/ Number 6 -2019 |  |
| 36 | Nguyễn Thị Tường Loan, Some anthropometric indicators and the nutritional status of the pupils from 6 to 10 years old in Quy Nhon city, Binh Dinh Province, 2019, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam – Tổng Hội Sinh lý học Việt Nam. 82 – 87, Tập 23 number 4/ tháng 12-2019 |  |
| 37 | Nguyễn Thị Tường Loan, (Đồng tác giả), The prevalence of malnutrition based on anthropometry among primary schoolchildren in Binh Dinh province, Vietnam in 2016, 2016, Public Health, 204-216. |  |
| 38 | Võ Xuân Hào, Chữ Quốc ngữ với Bình Định như là một định mệnh qua Bản tường trình về khu truyền giáo Đàng Trong. Trong “Bình Định với chữ Quốc ngữ”.  Nxb Tổng hợp, Tp HCM, 2016. Tr 436-446. |  |
| 39 | Võ Xuân Hào, Đắng như hạnh phúc. Trong “Văn người hoa biển” Nxb Văn học, Hà Nội, 2017. Trang 45-48 |  |
| 40 | Võ Xuân Hào, Chữ Quốc ngữ - Một số vấn đề chưa ngã ngũ. Trong: “Chữ Quốc ngữ: sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hóa Việt Nam”. Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017. Trang 218-232 |  |
| 41 | Võ Xuân Hào, Nghiên cứu định lượng quy luật hòa phối ngữ âm trong từ láy đôi tiếng Việt. Trong: “Ngôn ngữ ở Việt Nam: Hội nhập và phát triển”. Nxb Dân trí, Hà Nội 2017. Tr 321 |  |
| 42 | Võ Xuân Hào, Xứ Quảng – Đất phương Nam – nặng ân tình với những giáo sĩ Đàng Trong. Trong: “Ngôn ngữ và văn học Quảng Nam trong xu thế hội nhập, phát triển”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Giấy phép xuất bản: 29/GP-STTTT Quảng Nam, ngày 23/4/2018. Trang 179-188. |  |
| 43 | Võ Xuân Hào, Viện Ngôn ngữ học của tôi. Trong: “Viện Ngôn ngữ học - 50 năm một chặng đường”.  Nxb KHXH, Hà Nội, 2018. Trang 94-96 |  |
| 44 | Võ Xuân Hào (Đồng tác giả), Chính sách ngôn ngữ đối với dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Định, Tác chí Ngôn Ngữ & Đời sống. Số 11a, năm 2020 |  |
| 45 | Võ Xuân Hào (Đồng tác giả), Chỉ xuất xưng hô trong tiểu thuyết “Sống mòn” của Nam Cao, Tạp chí khoa học, Trường đại học Quy Nhơn, 12/2020 |  |
| 46 | TMD Nguyen, Adiponectin: Role in physiology and pathophysiology International Journal of Preventive Medicine |  |
| 47 | TMD Nguyen, I Grasseau, E Blesbois, New insights in the AMPK regulation in chicken spermatozoa: Role of direct AMPK activator and relationship between AMPK and PKA pathways, Theriogenology 140, 1-7 |  |
| 48 | TMD Nguyen, D Klett, Y Combarnous, Estrogenic Compounds or Adiponectin Inhibit Cyclic AMP Response to Human Luteinizing Hormone in Mouse Leydig Tumor Cells, Biology, 8/2, 45 |  |
| 49 | TMD Nguyen, D Klett, L Filliatreau, Y Combarnous, Inhibition by fluoxetine of LH-stimulated cyclic AMP synthesis in tumor Leydig cells partly involves AMPK activation, PLOS ONE, 14/6, e0217519 |  |
| 50 | TMD Nguyen, Role of Hormones in the Control of Reproductive Physiology and Reproductive Behavior International Journal of Biomedical Materials Research, 7/14,4-50 |  |
| 51 | Y Combarnous, J Mariot, L Relav, TMD Nguyen, D Klett, Choice of protocol for the in vivo bioassay of equine Chorionic Gonadotropin (eCG / PMSG) in immature female rats, Theriogenology, 130,99-102 |  |
| 52 | Y Combarnous, TMD Nguyen, Comparative Overview of the Mechanisms of Action of Hormones and Endocrine Disruptor Compounds, Toxics, 7/1,5 |  |
| 53 | Dương Bạch Dương (Tác giả thứ nhất), Xây dựng bài tập thực hành môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên sư phạm ở trường Đại học Quy Nhơn Tạp chí thiết bị giáo dục số 168, 5/2018 |  |
| 54 | Dương Bạch Dương, Nâng cao hiệu quả công tác cố vấn học tập ở trường đại học trong giai đoạn hiện nay Tạp chí giáo dục và xã hội, Số 91, (11/2018) |  |
| 55 | Dương Bạch Dương (Tác giả thứ nhất), Xây dựng bài tập thực hành môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên sư phạm ở trường Đại học Quy Nhơn Tạp chí thiết bị giáo dục số 168, 5/2018 |  |
| 56 | Đào Ngọc Hân, Stability of generalized equations governed by composite multifunctions, Pacific Journal of Optimization, 16 (4), pp. 641-662 |  |
| 57 | Đào Ngọc Hân, On the Milyutin regularity of set-valued mappings, Journal of Science – Quy Nhon University, 14 (3), pp. 37-45 |  |
| 58 | Võ Minh Hải, Hàm nghĩa văn hoá của chữ Đông và Tây trong văn học cổ điển Việt Nam, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống (Hội Ngôn ngữ Việt Nam), số 1 + 2, tr.54-62, chỉ số ISSN: 0868-3409 |  |
| 59 | Võ Minh Hải, Đặc trưng thẩm mĩ của các ngữ liệu văn hoá trong *Truyện Kiều,* Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống (Hội Ngôn ngữ Việt Nam), số 4, tr.50 – 56, chỉ số ISSN: 0868-3409 (đồng tác giả với Nguyễn Quang Linh) |  |
| 60 | Võ Minh Hải, Hàm nghĩa văn hoá của chữ Nam và Bắc trong văn học cổ điển Việt Nam, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống (Hội Ngôn ngữ Việt Nam), số 1 + 2, tr.13-23, chỉ số ISSN: 0868-3409 |  |
| 61 | Trần Thị Tú Nhi, Nghệ thuật ngôn từ du ký quốc ngữ Việt Nam giai đoạn giao thời, Kỷ yếu hội thào quốc tế - Trường ĐHSP. TP. Hồ Chí Minh |  |
| 62 | Trần Thị Tú Nhi, Thể tài du ký trong dòng mạch văn xuôi Hán – Nôm thời trung đại, Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Quy Nhơn, Nxb. Văn học |  |
| 63 | Trần Thị Tú Nhi, Thắng cảnh Hương Sơn theo bước chân du hành của các văn nhân giai đoạn giao thời, Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học Tp. HCM, số chuyên đề Bình luận văn học, |  |
| 64 | Trần Thị Tú Nhi, Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục (1878 – 1954), người lưu giữ quốc hồn, quốc túy trong du ký quốc ngữ, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP. Tp. HCM |  |
| 65 | Châu Minh Hùng, Huyền thoại và các khuynh hướng giải huyền thoại, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, tập 13, số 4, 2019, tr.6-17. |  |
| 66 | Châu Minh Hùng, Từ siêu hình học đến giải cấu trúc.  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, tập 13, số 6, 2019, tr.6-18. |  |
| 67 | C.T. Tinh, P.T. Nam. T.N. Nguyen, H. Trinh, Exponential estimate with a time-varying factor for positive discrete-time systems with time-delays, Applied Mathematics Letters, 107194, 2021 |  |
| 68 | H. Trinh, P.T. Nam, P.N. Pathirana, Linear functional state bounding for positive systems with disturbances varying within a bounded set, Automatica, 111, 108644, 2020. |  |
| 69 | P.T. Nam, Hiep Luu, A new delay-variation-dependent stability criterion for delayed discrete-time systems, Journal of the Franklin Institute, 357(11), 6951-6967, 2021 |  |
| 70 | Lê Thanh Hiếu, The Pythagoras number of real sum of squares polynomials and sum of square magnitudes of polynomials, Calcolo , 50(4):283-303 |  |
| 71 | Lê Thanh Hiếu, A convex optimization method to solve a filter design problem, Journal of Computational and Applied Mathematics , 255:183-192 |  |
| 72 | Nikolaos Moustakis, Bingyu Zhou, Le Quang Thuan and Simone Baldi, Fault detection and identification for a class of continuous piecewise affine systems with unknown subsystems and partitions, International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 32(7), 980–993, 2018 |  |

**3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

| **STT** | **Hạng mục** | **Số lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần /môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 03 | 300 | Các học phòng chung | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 02 | 150 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 6,7, 8 |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành, ngoại ngữ | Cả khóa học |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 01 | 3.339 | Các học phần trong chương trình đào tạo | Cả khóa học |  |
| 3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 08 | 380 | Các học phần sử dụng phóng máy thực hành | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(1)* |
|  | Ba nhà văn xứ Quảng viết cho thiếu nhi. |  | Việt Nam | 2019 | 10 | Văn học thiếu nhi Nam Trung Bộ và Tây Nguyên |  |  |  |
|  | Cái thật và thực tại. |  | Việt Nam | 2020 | 10 | Phân tâm học và trị liệu tâm lý trẻ |  |  |  |
|  | Cẩm nang nghiên cứu khoa học – Từ ý tưởng đến công bố. |  | Việt Nam | 2018 | 10 | PPNCKH ứng dụng giáo dục tiểu học |  |  |  |
|  | Chăm sóc sức khỏe trẻ em, NXB Giáo dục Đại học. |  | Việt Nam | 2016 | 10 | Giáo dục sức khỏe và vệ sinh học đường trong trường Tiểu học |  |  |  |
|  | Chữ Hán, tiếng Hán Việt và sự vận dụng tiếng Hán Việt trong tiếng Việt, |  | Việt Nam | /2020 | 10 | Từ ngữ Hán Việt – từ góc nhìn lịch sử và văn hoá |  |  |  |
|  | Chương trình GDPT cấp tiểu học 2006. |  | Việt Nam | 2018 | 10 | Phát triển chương trình GDTH, Dạy học Tiếng Việt ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực |  |  |  |
|  | Chương trình GDPT cấp tiểu học và DH PTNL học sinh tiểu học. |  | Việt Nam | 2020 | 10 | Phát triển chương trình GDTH, Dạy học Tiếng Việt ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực |  |  |  |
|  | Chương trình môn Khoa học lớp 4, 5. |  | Việt Nam | 2018 | 10 | Dạy học phát triển năng lực trong môn tự nhiên – xã hội |  |  |  |
|  | Chương trình môn Lịch sử và Địa lý lớp 4, 5. |  | Việt Nam | 2018 | 10 | Dạy học phát triển năng lực trong môn tự nhiên – xã hội |  |  |  |
|  | Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1, 2, 3. |  | Việt Nam | 2018 | 10 | Dạy học phát triển năng lực trong môn tự nhiên – xã hội |  |  |  |
|  | Cơ sở giáo dục của việc tổ chức hoạt động giáo dục theo mô hình trường học mới. |  | Việt Nam | 2016 | 70 | Giáo dục học hiện đại |  |  |  |
|  | Cơ sở tâm lý học của việc tổ chức hoạt động giáo dục theo mô hình trường học mới |  | Việt Nam | 2016 | 10 | Tâm lý học giáo dục tiểu học |  |  |  |
|  | Dân chủ và giáo dục. |  | Việt Nam | 2017 | 05 | Giáo dục học hiện đại |  |  |  |
|  | Dẫn luận ngôn ngữ học |  | Việt Nam | 2019 | 10 | Cơ sở ngôn ngữ học của dạy học TV ở tiểu học |  |  |  |
|  | Dấu ấn văn hóa Phật giáo trong Chuyện hoa, chuyện quả của Phạm Hổ”, Phật giáo và văn học Bình Định. |  | Việt Nam | 2018 | 10 | Văn học thiếu nhi Nam Trung Bộ và Tây Nguyên |  |  |  |
|  | Dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới |  | Việt Nam | 2020 | 20 | Dạy học TV theo định hướng phát triển năng lực |  |  |  |
|  | Dạy học môn toán ở bậc tiểu học. |  | Việt Nam | 2000 | 10 | Cơ sở khoa học của môn toán tiểu học |  |  |  |
|  | Dạy học phát triển năng lực môn tiếng Việt |  | Việt Nam | 2018 | 20 | Phát triển vốn từ cho học sinh tiểu học, Phát triển năng lực tạo lập và tiếp nhận văn bản cho học sinh tiểu học |  |  |  |
|  | DHPTNL môn Tiếng Việt tiểu học. |  | Việt Nam | 2020 | 10 | Dạy học Tiếng Việt ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực |  |  |  |
|  | Định chế Totem hiện nay |  | Việt Nam | 2017 | 10 | Huyền thoại và dạy học huyền thoại |  |  |  |
|  | Dinh dưỡng học |  | Việt Nam | 2019 | 10 | Giáo dục sức khỏe và vệ sinh học đường |  |  |  |
|  | Effectiveness of a school - based intervention to reduce the prevalence of overweight and obesityin children aged 7 - 11 years from Poland, |  | Việt Nam | 2017 | 10 | Giáo dục sức khỏe và vệ sinh học đường trong trường Tiểu học |  |  |  |
|  | Giáo trình cơ sở Tự nhiên - xã hội |  | Việt Nam | 2016 | 10 | Dạy học phát triển năng lực trong môn TN-XH, Cơ sở khoa của môn tự nhiên xã hội |  |  |  |
|  | Giáo trình dinh dưỡng trẻ em |  | Việt Nam | 2017 | 10 | Giáo dục sức khỏe và vệ sinh học đường trong trường tiểu học |  |  |  |
|  | Giáo trình Ngôn ngữ học văn bản |  | Việt Nam | 2017 | 10 | Phát triển năng lực tạo lập và tiếp nhận VB cho học sinh TH, Nâng cao kỉ năng viết văn bảng cho học sinh tiểu học theo định hướng phát triển năng lực |  |  |  |
|  | Giáo trình tâm lý học đại cương |  | Việt Nam | 2019 | 10 | Tâm học giáo dục tiểu học |  |  |  |
|  | Góp phần nhận thức lại lịch sử văn hóa Việt. |  | Việt Nam | 2016 | 10 | Từ ngữ Hán Việt từ góc nhìn văn hóa |  |  |  |
|  | Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Việt theo chương trình giáo dục phổ thông mới |  | Việt Nam | 2020 | 10 | Dạy học tiếng Việt ở tiểu học theo định hướng phát triển văn học |  |  |  |
|  | Không gian văn hóa nguyên thủy, nhìn theo lý thuyết chức năng. |  | Việt Nam | 2018 | 10 | Huyền thoại và dạy học huyền thoại |  |  |  |
|  | Luyện kĩ năng dùng từ, viết câu cho học sinh lớp 2&3. |  | Việt Nam | 2018 | 10 | Rèn luyện kĩ năng dùng từ và viết câu cho học sinh Tiểu học |  |  |  |
|  | Luyện kĩ năng dùng từ, viết câu cho học sinh lớp 4&5. |  | Việt Nam | 2018 | 20 | Rèn luyện kĩ năng dùng từ và viết câu cho học sinh Tiểu học |  |  |  |
|  | Một số yếu tố liên quan đến tình trạng thừa cân béo phì của học sinh tiểu học Hà Nội, năm 2013, Tạp chí Y học dự phòng Tập XXVI, số 2 (175) |  | Việt Nam | 2016 | 10 | Giáo dục sức khỏe và vệ sinh học đường trong trường Tiểu học |  |  |  |
|  | Nghệ thuật miêu tả trong truyện Con Cóc là cậu ông Giời của Nguyễn Huy Tưởng. |  | Việt Nam | 2019 | 10 | Văn học thiếu nhi NTB và TN |  |  |  |
|  | Ngôn ngữ văn hoá trong Truyện Kiều |  | Việt Nam | 2020 | 10 | Từ ngữ Hán Việt – từ góc nhìn lịch sử và văn hoá |  |  |  |
|  | Ngữ âm tiếng Việt hiện đại |  | Việt Nam | 2017 | 20 | Dạy học nghi thức lời nói cho học sinh tiểu học, Ngữ âm tiếng Việt với việc dạy đọc và viết cho học sinh tiểu học |  |  |  |
|  | Những câu chuyện khuyến khích trẻ giao tiếp (Dành cho lứa tuổi 7 đến 14 tuổi). |  | Việt Nam | 2016 | 10 | Hướng dẫn học sinh tiểu học đọc sách văn học |  |  |  |
|  | Những câu nói hay về Sách và văn hóa Đọc. |  | Việt Nam | 2017 | 10 | Hướng dẫn học sinh tiểu học đọc sách văn học |  |  |  |
|  | Nuôi dưỡng một người đọc tí hon. |  | Việt Nam | 2018 | 10 | Hướng dẫn học sinh tiểu học đọc sách văn học |  |  |  |
|  | Phạm Hổ bàn về làm văn miêu tả. |  | Việt Nam | 2020 | 10 | Văn học thiếu nhi NTB và TN |  |  |  |
|  | Phân tâm học và giái cấu trúc văn học. |  | Việt Nam | 2016 | 10 | Phân tâm học và trị liệu tâm lí trẻ em |  |  |  |
|  | Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu |  | Việt Nam | 2017 | 10 | PPNCKH ứng dụng giáo dục tiểu học |  |  |  |
|  | Phát triển chương trình giáo dục. |  | Việt Nam | 2018 | 20 | Phát triển chương trình GDTH |  |  |  |
|  | Phương pháp dạy học các môn về Tự nhiên và xã hội ở tiểu học. |  | Việt Nam | 2016 | 10 | Dạy học phát triển năng lực trong môn TN-XH |  |  |  |
|  | Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục tiểu học. |  | Việt Nam | 2019 | 20 | Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng giáo dục tiểu học |  |  |  |
|  | Phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ở tiểu học |  | Việt Nam | 2016 | 70 |  |  |  |  |
|  | Phương pháp viết đề cương nghiên cứu |  | Việt Nam | 2017 | 10 | Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng giáo dục tiểu học |  |  |  |
|  | PPDH Tiếng Việt ở tiểu học, tập 1& 2. |  | Việt Nam | /2018 | 10 | Cơ sở ngôn ngữ học của dạy học Tiếng Việt ở tiểu học, Dạy học Tiếng Việt ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực |  |  |  |
|  | PPDH tiếng Việt ở tiểu học. |  | Việt Nam | 2017 | 10 | Dạy học Tiếng Việt ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực |  |  |  |
|  | Sách trong cuộc đời |  | Việt Nam | 2017 | 10 | Hướng dẫn học sinh tiểu học đọc sách văn học |  |  |  |
|  | SGK, SGV môn Khoa học, môn Lịch sử và Địa lý lớp 4, 5. |  | Việt Nam | 2023, 2024 | 10 | Dạy học phát triển năng lực trong môn tự nhiên – xã hội |  |  |  |
|  | SGK, SGV môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1, 2, 3.. |  | Việt Nam | 2020, 2021, 2022 | 10 | Dạy học phát triển năng lực trong môn tự nhiên – xã hội |  |  |  |
|  | Sự phát triển hệ thuật ngữ tiếng Việt theo định hướng văn hoá (1907 – 2005). |  | Việt Nam | 2018 | 10 | Từ ngữ Hán Việt – từ góc nhìn lịch sử và văn hoá |  |  |  |
|  | Sự ra đời trí khôn ở trẻ em. |  | Việt Nam | 2017 | 10 | Phân tâm học và trị liệu tâm lý trẻ |  |  |  |
|  | Sự xây dựng cái thực ở trẻ |  | Việt Nam | 2017 | 10 | Phân tâm học và trị liệu tâm lý trẻ |  |  |  |
|  | Sức hấp dẫn của truyện cổ H.Andersen. |  | Việt Nam | 2017 | 10 | Văn học thiếu nhi nước ngoài |  |  |  |
|  | Suốt đời chỉ muốn kể chuyện cho trẻ con |  | Việt Nam | 2021 | 10 | Văn học thiếu nhi Nam Trung Bộ và Tây Nguyên |  |  |  |
|  | Tài liệu tập huấn các môn học trong chương trình GDPT mới, 2019 - 2024. |  | Việt Nam | 2019 | 10 | Dạy học phát triển năng lực trong môn tự nhiên – xã hội |  |  |  |
|  | Tâm bệnh học. |  | Việt Nam | 2020 | 10 | Phân tâm học và trị liệu tâm lý trẻ |  |  |  |
|  | Thanh điệu tiếng Việt từ góc nhìn chức năng |  | Việt Nam | 2017 | 10 | Dạy nghi thức lời nói cho học sinh tiểu học |  |  |  |
|  | Thiết kế bài học PTNL học sinh tiểu học. |  | Việt Nam | 2020 | 10 | Phát triển chương trình GDTH, Dạy học Tiếng Việt ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực |  |  |  |
|  | Thử mở rộng giá trị thơ Nguyễn Vỹ, Nguyễn Vỹ - con người và tác phẩm, Hội VHNT Quảng Ngãi. |  | Việt Nam | 2018 | 10 | Văn học thiếu nhi Nam Trung Bộ và Tây Nguyên |  |  |  |
|  | Truyền đồng thoại trong văn học Việt nam hiện đại |  | Việt Nam | 2016 | 10 | Văn học thiếu nhi NTB và TN |  |  |  |
|  | Từ điển khái niệm ngôn ngữ học. |  | Việt Nam | 2016 | 10 | Cơ sở ngôn ngữ học của dạy học Tiếng Việt ở tiểu học |  |  |  |
|  | Từ ngữ Hán Việt: Tiếp nhận và sáng tạo. |  | Việt Nam | 2018 | 10 | Từ ngữ Hán Việt – từ góc nhìn lịch sử và văn hoá |  |  |  |
|  | Văn học thiếu nhi |  | Việt Nam | 2016 | 20 | Văn học thiếu nhi NTB và TN, Văn học thiếu nhi nước ngoài, Phương pháp so sánh trong nghiên cứu VH TN |  |  |  |
|  | Văn học thiếu nhi Việt Nam - một số vấn đề về tác phẩm và thể loại. |  | Việt Nam | 2019 | 10 | Văn học thiếu nhi NTB và TN, Văn học thiếu nhi nước ngoài, Phương pháp so sánh trong nghiên cứu VH TN |  |  |  |
|  | Văn học trẻ em. |  | Việt Nam | 2018 | 20 | Văn học thiếu nhi nước ngoài |  |  |  |
|  | Võ Quảng một đời thơ văn. |  | Việt Nam | 2020 | 10 | Văn học thiếu nhi NTB và TN |  |  |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo**

| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
|  | Phòng học đa chức năng  *- Bảng tương tác thông minh*  *- Hệ thống âm thanh* | 2020 | 05 | Bộ | Tất cả các học phần | Cả khóa học | Dùng chung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** |  | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**PHỤ LỤC 3**

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

*(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)*

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành : **Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh** Mã ngành: **8140111**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

1. **Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm**

**việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh** | **Số CMND,**  **CCCD hoặc Hộ chiếu; Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ, nước, năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển**  **dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Võ Duy Đức  05/06/1972 | 211442411,  Việt Nam | GVC | TS, Úc, 2012 | Ngôn ngữ học ứng dụng | 1/9/1995 |  | 3796032103 | 27 | 0 | 2 |  |
| 2 | Nguyễn Thị Ái Quỳnh  20/1/1972 | 215479596, Việt Nam | GVC | TS, VN, 2005 | Tiếng Pháp | 7/9/1996 |  | 3796032098 | 26 | 0 | 1 |  |
| 3 | Võ Minh Hải  24/5/1981 | 052081011266; Việt Nam | GVC | TS,  Việt Nam, 2015 | Văn học Trung đại Việt Nam – Hán nôm | 06/10/2003 |  | 3707000989 | 20 | 02 | 04 |  |
| 4 | Lê Nhân Thành  1/1/1970 | 211257202, Việt Nam | GVC | TS, ÚC, 2015 | Tiếng Anh | 1/9/1995 |  | 3796032260 | 27 | 0 | 1 |  |
| 5 | Nguyễn Thị Thu Hiền  25/9/1969 | 211702372, Việt Nam | GVCC | PGS.TS, VN, 2011 | Tiếng Anh | 20/8/1992 |  | 3796032167 | 30 | 0 | 3 |  |
| 6 | Hà Thanh Hải  10/5/1969 | 211545843,  Việt Nam | GVC | Tiến sỹ, VN, 2012 | Tiếng Anh | 10/9/1993 |  | 3796032306 | 29 | 0 | 2 |  |
| 7 | Trương Văn Định  11/8/1969 | 211112472, Việt Nam | GVC | TS, VN, 2017 | Tiếng Anh | 1/9/1994 |  | 3796032166 | 28 | 0 | 1 |  |
| 8 | Nguyễn Quang Ngoạn  31/12/1973 | 211558383, Việt Nam | GVCC | PGS.TS, VN, 2009 | Tiếng Anh | 1996 |  | 3796032275 | 26 | 0 |  |  |
| 9 | Bùi Thị Đào  10/9/1977 | 211648383, Việt Nam | GVC | TS, VN, 2010 | Tiếng Anh | 1/8/1999 |  | 3701003230 | 23 | 0 | 0 |  |
| 10 | Trịnh Quốc Lập  9/12/1967 | 09206002855 | PGS  2017 | TS Hà Lan - 2005 | Thiết kế chương trình đào tạo Ngoại ngữ |  | x | 5496014955 | 32 | 42 |  |  |
| 11 | Hoàng Văn Vân  23/10/1955 | 03105500518  4; Việt Nam | GS,  2007 | TS,  Australia  1997 | Ngôn ngữ học | 01/01/1978 | x | HC4010199026  066 | 44 | 03 | 05 |  |
| 12 | Nguyễn Văn Long  01/10/1973 | 048073001193, Việt Nam | PGS, 2015 | TS, New Zealand, 2011 | Ngôn ngữ Ứng dụng |  | x | CH4483497065683 | 26 | 3 | 1 |  |
| 13 | Tôn Nữ Mỹ Nhật | 215047629;  Việt Nam | PGS,  2010 | TS, Việt  Nam, 2006 | Ngôn ngữ Anh | 15/10/1992 | x | 3796032169 | 30 | 02 | 04 |  |
| 14 | Trương Viên | 046055008373 | PGS  2009 | TS, VN, 2004 | Ngữ văn |  | x | HC 4463398002103 | 20 | 2 | 5 |  |
| 15 | Lê Thị Lành 20/6/1977 | 215169811 Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2017 | Giáo dục học  (Lí luận và PPDH bộ môn Địa lí) | 20/12/2020 |  |  | 22 | 2 | 3 |  |
| 16 | Bùi Thị Ngọc Linh | 512439951  Việt Nam |  | TS, Úc, 2019 | Giáo dục học  (Lí luận và PPDH bộ môn Sinh học) |  |  |  | 15 |  | 1 |  |
| 17 | Hồ Văn Toàn  17/02/1981 | 215615068  Việt Nam |  | Tiến sĩ  Việt Nam  2020 | Khoa học Giáo dục (Lý luận và PPDH Bộ môn Lịch sử) | 01/09/2003 |  | 3704004050 | 2 |  | 03 |  |
| 18 | Hoàng Thị Thu Hiền  20/8/1988 | 052188008280 |  | TS, Úc  Dự kiến tốt nghiệp năm 2023 | Ngôn ngữ ứng dụng | 20/07/2010 |  | 5210007268 | 0 | 0 | 1 |  |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy (học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ** | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận**  **văn, luận án** |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Đoàn Thế Hùng | Triết học | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy |
| 2 | Nguyễn Thị Ái Quỳnh | Tiếng Pháp- French | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 3 | Võ Minh Hải | Tiếng Trung- Chinese | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy |
| 4 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Tiếng Anh viết văn bản khoa học (Academic Written English) | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 5 | Trương Văn Định | Nghiên cứu giao tiếp giao văn hóa (Cross-Cultural Communication Studies) | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 6 | Trịnh Quốc Lập | Phương pháp nghiên cứu (Research Methods) | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| 7 | Hoàng Văn Vân | Ngôn ngữ học ứng dụng (Applied Linguistics) | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |  | X |  |  |
| 8 | Võ Duy Đức | Lý luận và thực hành giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (Theories and Practice of Teaching Engslish as a Foreign Language) | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 9 | Võ Duy Đức | Thụ đắc ngôn ngữ thứ hai (Second Language Acquistion) | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 10 | Nguyễn Quang Ngoạn | Ngữ dụng học (Pragmatics) | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 11 | Nguyễn Quang Ngoạn | Phát triển chương trình đào tạo (Curriculum Development) | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 12 | Lê Nhân Thành | Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ (Language Testing and Assessment) | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 13 | Nguyễn Văn Long | Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ (ICT in Language Teaching) | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  |  |
| 14 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Phân tích diễn ngôn phê phán trong giáo dục (Critical Discourse Analysis in Education) | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 15 | Hà Thanh Hải | Phát triển kỹ năng ngôn ngữ (Developing Language Skills) | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 16 | Bùi Thị Đào | Ngôn ngữ học xã hội (Sociolinguistics) | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 17 | Trương Viên | Phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên ngoại ngữ (Professional Development for Language Teachers) | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | X |  |  |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng khoa Ngoại ngữ  25/9/1969 | PGS.TS, VN, 2011 | Tiếng Anh |  |
| 2 | Lê Nhân Thành  1/1/1970 | TS, ÚC, 2015 | Tiếng Anh |  |
| 3 | Trương Văn Định, Trưởng bộ môn  11/8/1969 | TS, VN, 2017 | Tiếng Anh |  |
| 4 | Bùi Thị Đào  10/9/1977 | TS, VN, 2010 | Tiếng Anh |  |
| 5 | Hà Thanh Hải, Trưởng phòng TCNS  10/5/1969 | Tiến sỹ, VN, 2012 | Tiếng Anh |  |
| 6 | Nguyễn Quang Ngoạn  31/12/1973 | PGS.TS, VN, 2009 | Tiếng Anh |  |
| 7 | Võ Duy Đức, Phó Trưởng khoa Sư phạm  05/06/1972 | TS, Úc, 2012 | Ngôn ngữ học ứng dụng |  |
| 8 | Nguyễn Thị Ái Quỳnh  20/1/1972 | TS, VN, 2005 | Tiếng Pháp |  |
| 9 | Võ Minh Hải, Trưởng bộ môn  24/5/1981 | TS,  Việt Nam, 2015 | Văn học Trung đại Việt Nam – Hán nôm |  |

Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở do cơ sở đào tạo thực hiện(kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)

| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề  tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cấp trường | Đổi mới phương pháp dạy kĩ năng viết tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ | Nguyễn Thị Thu Hiền | 2002 |  |  |  |  |
|  |  | Cấp trường | Giảng dạy tiếng Anh không chuyên ngữ theo định hướng TOEIC | Nguyễn Thị Thu Hiền | 2011 |  |  |  |  |
|  |  | Cấp trường | Các đường hướng tiếp cận nét nghĩa liên nhân trong nghiên cứu diễn ngôn so sánh tiếng Anh và tiếng Việt | Nguyễn Thị Thu Hiền | 2017 |  |  |  |  |
|  |  | Cấp trường | Nghiên cứu khó khăn của sinh viên năm nhất ngành sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học quy nhơn trong quá trình học kỹ năng nói và đề xuất giải pháp | Bùi Thị Đào | 2019 |  |  |  |  |
|  | 583/QĐ- ĐHQN, G2020. 183.02 | Cấp trường | Biên dịch 3 | Bùi Thị Đào | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | Cấp bộ | Khai Thác giá trị Ngôn ngữ và Văn hoá của sử thi Êđê | Bùi Thị Đào (Đồng tác giả)- Thành viên chính tham gia thực hiện đề tài) |  |  |  |  |  |
|  |  | Cấp trường | Some measures for improving the effectiveness of studying ESP for Quynhon University’s PT students | Trương Văn Định | 314/QĐ-ĐHQN ngày 04/4/2008 | 11/4/2008 | Khá |  |  |
|  | Mã số: T09.25312 | Cấp cơ sở | Tìm hiểu nhân danh, địa danh Nam Trung bộ từ góc nhìn văn hoá | Võ Minh Hải | Số: 1468/QĐ – ĐHQN, ngày 06/9/2010 | 24.9.2010 | Tốt |  |  |
|  | Mã số: T2010.27212 | Cấp cơ sở | Du ký quốc ngữ của Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục đầu thế kỷ XX | Võ Minh Hải  Thành viên |  |  | Tốt | Trần Thị Tú Nhi |  |
|  | Mã số: T2011.316.26 | Cấp cơ sở | Ngôn ngữ thơ Thiền Lý Trần & Đường Tống từ góc nhìn so sánh | Võ Minh Hải | Số: 488/QĐ – ĐHQN, ngày 27/3/2012 | 30/3/2012 | Tốt |  |  |
|  | Mã số: B.2010.28.24 | Cấp Bộ | Ca dao dân ca  Nam Trung bộ | Võ Minh Hải  Thành viên |  |  | Tốt | Nguyễn Ngọc Quang, Trần Xuân Toàn, Huỳnh Chương Hưng, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Mai |  |
|  | Mã số: T2012.367.38 | Cấp cơ sở | Sự Giao thoa giữa Đông và Tây trong ngôn ngữ thơ Xuân Diệu | Võ Minh Hải  Thành viên |  |  | Tốt | Nguyễn Thị Nguyệt Trinh, Lê Minh Kha |  |
|  | Mã số: T2013.407.16 | Cấp cơ sở | Thơ Nôm Nguyễn Khuyến trên tiến trình hiện đại hoá văn học Việt Nam | Võ Minh Hải  Thành viên |  |  | Tốt | Trần Thị Tú Nhi |  |
|  | Số: 631/ QĐ – ĐHQN, ngày 01/4/2014  Mã số: T2014.440.18 | Cấp cơ sở | Hệ thống thể loại văn học Hán Nôm trong Sách giáo khoa Ngữ văn bậc THPT | Võ Minh Hải | Số: 4761/QĐ – ĐHQN, ngày 28/9/2015 | 09/10/2015 | Tốt |  |  |
|  | Mã số: T.2019.638.33 |  | Văn tế Hán Nôm Bình Định: Đặc điểm và diện mạo | Võ Minh Hải | Số: 2534/QĐ- ĐHQN, ngày 27/10/2020 | 03/11/2020 | Tốt |  |  |
|  | B.2019-DQN-08 | Cấp Bộ | Văn học Hán Nôm của miền Nam trung bộ trong tiến trình văn học cổ điển Việt Nam | Võ Minh Hải | Số: 4632/ QĐ – BGDĐT, ngày 09/12/2021 | 22/12/2021 | Xuất sắc | Nguyễn Thanh Sơn, Trần Xuân Toàn, Trần Thị Tú Nhi, Nguyễn Đình Thu, Lê Minh Kha, Trần Thị Tú Nhi |  |
|  | T08.229.05 | Cấp cơ sở | Trình độ tiếng Anh của sinh viên đầu khóa và một số đề xuất để nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tiếng Anh của Trường Đại học Quy Nhơn. Mã số: T08.229.05 | Lê Nhân Thành | 2009 | 2009 |  | Trần Thị Thanh Huyền |  |
|  |  | Trường ĐH Quy Nhơn | Factors to Consider: Developing EFL Students’ Writing Skill | Tôn Nữ Mỹ Nhật | 1999 | 1999 |  |  |  |
|  |  | Trường ĐH Quy Nhơn | Những giải pháp nhắm nâng cao chất lượng dạy học 4 kỹ năng thực hành tiếng ở Khoa Ngoại Ngữ, Trường ĐH Quy Nhơn | Tôn Nữ Mỹ Nhật | 2000 | 2000 |  |  |  |
|  |  | Trường ĐH Duy Tân | Nghiên cứu các giải pháp phát triển năng lực tiếng Anh của đội ngũ giảng viên ở trường Đại học Duy Tân | Tôn Nữ Mỹ Nhật | 2022 | 2022 |  |  |  |
|  | B2007.28.11 | Bộ GD-ĐT | Thực trạng và các biện pháp nâng cao kết quả dạy và học tiếng Anh ở cbậc trung học cơ sở, Tỉnh Bình Định | Tôn Nữ Mỹ Nhật | 2007 | 2007 |  |  |  |
|  | B2010-28-23 | Bộ GD-ĐT | Nghiên cứu dạy và học tiếng Anh ở bậc tiểu học ở Tỉnh Bình Định | Tôn Nữ Mỹ Nhật | 2011 | 2011 |  |  |  |
|  |  | Trường ĐH Quy Nhơn | Nghiên cứu tiềm năng dạy các môn khoa học cơ bản bằng tiếng Anh tại trường Đại học Quy Nhơn: Thực trạng và giải pháp | Tôn Nữ Mỹ Nhật (thành viên) | 2016 | 2016 |  |  |  |
|  |  | Cấp cơ sở | Ảnh hưởng của tiếng Anh và tiếng Việt lên quá trình học kỹ năng nói tiếng Pháp của sinh viên tiếng Anh học tiếng Pháp | Nguyễn Thị Ái Quỳnh | 2017 | 2017 |  |  |  |
|  |  | Cấp cơ sở | Nghiên cứu thuyết hành vi ngôn ngữ và các khuynh hướng ứng dụng vào đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh | Nguyễn Quang Ngoạn | 2017 | 2017 |  |  |  |
|  |  | Cấp cơ sở | Xây dựng mô hình tiếng Anh cộng đồng tại trường Đại học Quy Nhơn | Nguyễn Quang Ngoạn | 2015 | 2015 |  |  |  |
|  |  | Cấp cơ sở | Đánh giá hiệu quả phần mềm Dyned trong việc học tiếng Anh của các lớp Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 | Nguyễn Quang Ngoạn 2016 (thành viên) | 2016 | 2016 |  |  |  |
|  |  | Cấp cơ sở | Đánh giá hiệu quả phần mềm Dyned trong việc học tiếng Anh của các lớp Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 | Võ Duy Đức | 2016 | 2016 |  | Nguyễn Quang Ngoạn |  |
|  | 1715/QĐ-ĐHQN ngày 12 tháng 8 năm 2020  T2020.697.45 | Cấp cơ sở | Đổi mới mô hình thực tập sư phạm Trường Đại học Quy Nhơn | Võ Duy Đức | 502/QĐ-ĐHQN ngày 28 tháng 2 năm 2022 | 24/03/2022 | Khá | Trần Quốc Tuấn  Võ Văn Duyên Em  Nguyễn Thị Hòa  Nguyễn Sỹ Đức  Nguyễn Thị Tường Loan |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình**

| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Cấu trúc Đề- Thuyết trong phân tích diễn ngôn (Minh họa trên ngữ liệu bản tin tiếng Anh và tiếng Việt. Sách - NXB Lao động – Xã hội |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Thực trạng dạy học tiếng Anh tại các trường PT khu vực Miền Trung và Tây Nguyên trong việc đảm bảo chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo đề án 2020. Tạp chí Giáo chức Việt nam, số 108. 3/2016 |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Nghĩa liên nhân của ngôn ngữ trong thể loại bình luận báo chí tiếng Anh- nhìn từ Ngữ pháp Chức năng và Thuyết Đánh giá. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, 3(41), 5/2016 |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Lời trích dẫn trong bản tin tiếng Anh dưới góc nhìn của ngữ pháp chức năng. Tạp chí Ngôn ngữ, 9(328), 50-58 |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, An Appraisal Study of Social Attitudes in News Reports towards President Obama’s Visit to Vietnam.VNU Journal of Science: Foreign Studies, Vol.32, No. 4 (2016), 21-29. |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Phương thức giao tiếp với độc giả của các bài bình luận báo chí về “Hồ sơ Panama” từ góc nhìn của thuyết đánh giá. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, Tập 1, số 1 (2017), 1-7. |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Subjectivity in English and Vietnamese Commentaries- An Appraisal Contrastive Analysis. Tạp chí Khoa học Đại học Quy Nhơn, số 2, tập 13 (2019) |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền,Thái độ và nhận thức của giáo viên ở Trung học phổ thông về phát triển nghề nghiệp. Tạp chí Giáo dục- Xã hội, số 96 (157) (2019), 51-54. |  |
|  | An investigation inot rhetorical devices in TED TALKS. Tạp chí Khoa học Đại học Quy Nhơn, số 4, tập 13 (2019) |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền,Nghĩa kinh nghiệm trong các bài thuyết trình TED về giáo dục. Tạp chí Khoa học Đại học Quy Nhơn, số , tập (2019) |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Writing 1.Giáo trình - NXB Công thương |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Dificulties encountering English Majors in Delivering Academic Presentations. Proceedings of the 8th OPENTESOL international conference (8/2020) |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Ngôn ngữ đánh giá trong các bài bình luận phim Tiếng Anh và Tiếng Việt. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 10, (303),10/ 2020 |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Appreciation in English and Vietnamese News  Reports towards Plastic Straws. Tạp chí Khoa học Đại học Quy Nhơn, số 4, tập 14 (8/2020) |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Biện pháp tu từ trong lời bình luận trên Twitter của Tổng thống Donald Trump. Tạp chí Khoa học Đại học Quy Nhơn, số 6 , tập 14 (12/2020) |  |
|  | Bùi Thị Đào, Các phương tiện ngôn ngữ tình thái biểu đạt nghĩa Cam Kết trong tiếng Anh và tiếng Việt Tạp chí Giáo dục. Số đặc biệt 5/2015. trang 213-215 |  |
|  | Bùi Thị Đào, Các phương tiện ngôn ngữ tình thái biểu đạt nghĩa Cầu Khiến trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tạp chí Ngôn Ngữ và đời sống. Số 9. Trang 24-26 |  |
|  | Bùi Thị Đào, Các phương tiện ngôn ngữ tình thái chức phận biểu đạt nghĩa Ý Nguyện trong tiếng Anh và tiếng Việt.Tạp chí Lí Luận – Khoa học Giáo dục. Số 404, trang 58-60 |  |
|  | Bùi Thị Đào, Tập quán Pháp trong sử thi Đăm Săn.Tạp chí giáo dục và xã hội. Số đặc biệt kỳ 2-tháng 4. Trang 177-181 |  |
|  | Bùi Thị Đào, Tìm hiểu hoạt động tự học các môn kỹ năng thực hành tiếng của sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Quy Nhơn.Tạp chí Trường Đại học Quy Nhơn, tập 12, số 6, trang 15-25 |  |
|  | Bùi Thị Đào, Một số khó khăn khi học kỹ năng nói của sinh viên năm nhất ngành sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Quy Nhơn, Dạy và học ngày nay. Tạp chí của trung ương hội khuyến học Việt Nam(2019). Trang 95-96 |  |
|  | Bùi Thị Đào, Hàm ý Đàm Thoại trong tập truyện ngắn bến quê của Nguyễn Minh Châu. tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. Số 10/2020, trang 16-19 |  |
|  | Bùi Thị Đào, Vấn đề công bố kết quả nghiên cứu của giảng viên về lĩnh vực xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.Tạp chí giáo dục và xã hội. Số 132(193), tháng 3/2022 |  |
|  | Trương Văn Định (2015), Dịch từ xưng hô trong hội thoại phê bình - Một số vấn đề cần lưu ý. Tạp chí Giáo dục &Xã hội, số đặc biệt tháng 4-2015, tr.29-33. |  |
|  | Trương Văn Định (2015), Yếu tố từ vựng biểu thái của hành động ngôn từ phê bình trong hội thoại Việt – Mĩ.Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 9 (239) 2015, tr.52-58. |  |
|  | Trương Văn Định (2016), Thái độ biểu hiện qua phát ngôn phê bình trong hội thoại tiếng Việt Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 1 (243) 2016, tr.36-39. |  |
|  | Trương Văn Định (2015), Dấu hiệu từ vựng biểu thái trong phát ngôn phê bình tiếng Anh Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 2 (269) 2018, tr.49-54 |  |
|  | Trương Văn Định (2019),, An appraisal of homosexuality in English-Vietnamese articles Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 11 (291) 2019, tr.17-24 (đồng tác giả). |  |
|  | Trương Văn Định (2020), Thái độ biểu hiện qua phát ngôn phê bình trong hội thoại tiếng Anh Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 10 (303) 2020, tr.26-37. |  |
|  | Võ Minh Hải (2009), Văn tuyển Hán Nôm (Giáo trình điện tử), Trường Đại học Quy Nhơn | (QĐ tuyển chọn số: 1689/ QĐ – ĐHQN ngày 04/12/2009) |
|  | Võ Minh Hải (2020), Ngôn ngữ Truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa, Nxb KHXH, Hà Nội, 251 trang. |  |
|  | Võ Minh Hải (2021), Văn tế Hán Nôm Bình Định – Nghiên cứu và tuyển chú, Nxb KHXH, Hà Nội, 360 trang. |  |
|  | Nguyễn Thị Nguyệt Trinh, Lê Minh Kha, Võ Minh Hải (2021), Giao thoa Đông Tây trong thơ Xuân Diệu, Nxb KHXH, 291 trang. | Viết chung |
|  | Võ Minh Hải (2008), “Hàm nghĩa văn hóa của hai chữ Đông và Tây trong văn học trung đại Việt Nam”, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, (1+2), tr.54-62 |  |
|  | Võ Minh Hải (2011), “Hàm nghĩa văn hoá của Nam và Bắc trong ngôn ngữ văn học trung đại Việt Nam”, [Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Những lằn ranh văn học], Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh, tr.661 – 679. |  |
|  | Võ Minh Hải (2013), “Phong cách văn hoá Nguyễn Du qua ngôn ngữ nhân vật Truyện Kiều”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, (9), Tr.76 – 83 |  |
|  | Võ Minh Hải (2014), “Về một số ngữ liệu Hán Nôm trong SGK Ngữ văn 10 (Nâng cao)”, [Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Những vấn đề dạy và học Ngữ văn hiện nay], Trường Đại học Phú Yên |  |
|  | Võ Minh Hải (2017), “Tiếp nhận và ảnh hưởng của văn hoá bác học và văn hoá bình dân trong ngôn ngữ Truyện Kiều”, [Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập], Trường ĐHSP Hà Nội 2, Nxb KHXH, tr.104 – 109. |  |
|  | Võ Minh Hải (2017), “Hệ thống ngữ liệu văn hoá bác học trong ngôn ngữ Truyện Kiều”, [Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc: Ngôn ngữ ở Việt Nam – Hội nhập và phát triển, tập 1], Nxb Dân Trí, Tr.268 – 276 |  |
|  | Võ Minh Hải (2018), “Sưu tầm và biên dịch tư liệu văn hoá Hán Nôm ở Bình Định – Nhìn lại và đi tiếp”, [Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Phật giáo và văn học Bình, Tập 1: Phật giáo và danh tăng Bình Định, danh lam cổ tự và di sản Hán Nôm Bình Định], Nxb KHXH, Tr.668 – 677 |  |
|  | Võ Minh Hải (2017), “Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn (1924 – 2013) và bộ ba công trình về Đào Tấn”, [Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Phật giáo và văn học Bình, Tập 2: Văn học Phật giáo Bình Định, Văn học Bình Định], Nxb KHXH, Tr.343 – 347 |  |
|  | Võ Minh Hải (2019), “Khuynh hướng văn hoá bình dân và văn hoá bác học trong ngôn ngữ Truyện Kiều”, Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, (4), tr.91 – 97 |  |
|  | Võ Minh Hải, Nguyễn Thị Bé (2020), “Đặc điểm của văn tế Hán Nôm Bình Định”, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, (9), Tr.45 – 52 |  |
|  | Võ Minh Hải, Võ Thị Thu Hòa (2020), “Ngôn ngữ văn hóa trong tuồng Nôm “Liệu đố” của Nguyễn Diêu”, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, (4), tr.74 – 84 |  |
|  | Võ Minh Hải (2020), “Văn học Hán Nôm miền Nam Trung bộ trong tiến trình văn học cổ điển Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, (6), tr.26 – 33 |  |
|  | Võ Minh Hải (2020), “Khảo sát và đánh giá tư liệu văn tế Hán Nôm Bình Định”, [Nghiên cứu Hán Nôm năm 2020], Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam – Viện Nghiên cứu Hán Nôm], Nxb Thế giới, tr. 87-104 |  |
|  | Võ Minh Hải, Nguyễn Thanh Sơn (2022), “Gioakim Đặng Đức Tuấn – Tác gia tiêu biểu của văn học Hán Nôm Bình Định”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, (64), tr.50 – 54 |  |
|  | Võ Minh Hải, Trần Thị Tú Nhi (2022), “Tình hình nghiên cứu văn học Hán Nôm vùng Nam Trung bộ”, [Nghiên cứu Hán Nôm năm 2022], Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam – Viện Nghiên cứu Hán Nôm], Nxb Thế giới, tr. 87-104. |  |
|  | Lê Nhân Thành & Võ Mỹ Thư (2020), "Chất lượng dịch thành ngữ tiếng Anh có yếu tố thời gian sang tiếng Việt của Google Translate", Ngôn ngữ & Đời sống, số 10(303)-2020, tr. 44-49 |  |
|  | Trần Thị Thanh Huyền & Lê Nhân Thành (2021), "Chất lượng dịch tiêu đề film tiếng Anh sang tiếng Việt của Google Translate", Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn, 2021, 15(4), 69-75 |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2016a). “Quốc văn giáo khoa thư’ với những giá trị giáo dục vượt thời gian – nhìn từ những đặc trưng ngôn ngữ”. Ngôn ngữ, số 1 |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2016b). “Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc và bài toán chất lượng giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam.” Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Phú Yên, số 12: 61-68 |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2016c). “Từ khung tham chiếu chung Châu Âu đến khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.” Ngôn ngữ, số 7: 37-48 |  |
|  | Tôn Nữ Mỹ Nhật (co-author) (2016d). “Phân tích diễn ngôn đa thức: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, *Ngôn ngữ & Đời sống*, số |  |
|  | Tôn Nữ Mỹ Nhật (co-author). (2016e). “Nghiên cứu tiềm năng dạy một số môn khoa học cơ bản ở năm cuối đại học bằng tiếng Anh: điển cứu tại Đại học Quy Nhơn”, Tạp chí Khoa học, ĐH Quy Nhơn, Tập 10, số 3, tr. 37-50 |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật* . (2017). “Khung tham chiếu Châu Âu: từ lý luận đến thực tiễn”. Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Quy Nhơn, số 6, 2017 |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật* . (2017). “Đồng dao: Nghiên cứu so sánh từ cơ sở phân tích diễn ngôn đa thức – chức năng hệ thống.” Tạp chí Khoa học *Ngôn ngữ và Văn hóa*, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Tập 1, Số 1, 2017:47-58. |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2017). “A multimodal analysis of mathematical discourse in English for young learners’. VNU Journal of Foreign Studies, University of Languages and International Studies, Vol.33 – No.6, 2017: 93-101 |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2017) “Lexical loads of mathematical discourse for young learners: a step towards vocabulary evaluation of multi-semiotic discourse’. Tạp chí Khoa học *Ngôn ngữ và Văn hóa*, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Tập 1, Số 3, 2017:62-72 |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2019a). “Insights into international publication: a synthesis of move-based literature on the research article genre. VNU Journal of Foreign Studies, University of Languages and International Studies, Vol.35 – No.1, 2019: 84-99 |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2019b). “A syntactic analysis of English short stories for children”. Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Quy Nhơn*,* Tập 13, Số 2, Năm 2019: 15-29. [co-authored by Tran Thi Hong Cam] |  |
|  | Tôn Nữ Mỹ Nhật. (2019c). “Exploring text-image relations in English comics for children: the case of ‘Little Red Riding Hood”. VNU Journal of Foreign Studies, University of Languages and International Studies, Vol.35 – No.3, 2019: 127-138. [co-authored by Nguyen Thi My Pha] |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2019d). “Epistemic modality in Ted Talks on Education”. VNU Journal of Foreign Studies, University of Languages and International Studies, Vol.35 – No.4, 2019: 76-92. [co-authored by Nguyen Thi Dieu Minh] |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2020a). “A study on modality in English-medium research articles”. VNU Journal of Foreign Studies, University of Languages and International Studies, Vol. 36, No.6: 74-92. [co-authored by Nguyen Thi Dieu Minh] |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật* *(co-authored).* (2020b). “Syntactic features of Modality in Research Articles from a comparative perspective”. Quangnam University Journal of Science, Issue 19, pp. 48-60 [co-authored by Nguyen Thi Dieu Minh] |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật (co-authored)* (2021c). Semantic features of modality in research articles: A comparative study between indexed and non-indexed journals. *Journal of Inquiry into Languages and Cultures, Vol. 5, No. 1, pp. 62-72.* (co-authored by Nguyen Thi Dieu Minh) |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2021d). “Gender representation in Children’s Stories: A Transitivity Analysis”. VNU Journal of Foreign Studies, University of Languages and International Studies, Vol. 37, No.4: 85-96 [co-authored by Ho Nu Nhu Y] |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật* (co-authored) (2021e). The English abstract in applied linguistics: Lexico-grammatical features. VNU Journal of Foreign Studies, Vol. 37, No. 6: 110-124 [co-authored my Phan Thị Mỹ Hảo] |  |
|  | Tôn Nữ Mỹ Nhật (đồng tác giả) (2021f). A genre analysis of abstracts of MA theses in English Linguistics. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân, 6(49) (2021) pp. 83-93 (co-authored by Đặng Hoàng Thi) |  |
|  | Tôn Nữ Mỹ Nhật (2022a). Anh ngữ hóa đội ngũ cán bộ: nghiên cứu trường hợp tại một trường Đại học Dân lập. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân, 7 (50), 75-85. |  |
|  | Tôn Nữ Mỹ Nhật (co-authored) (2022b). Strengths and challenges of PBL in ESP classes: Teachers and students’ perceptions. DTU Journal of Science and Technology, 5(54): 3-14 (co-authored by Bui Thi Kim Phung, Kieu Thi Dong Thanh, Le Thi Kim Uyen, Phan Thi Nhu Gam) |  |
|  | Nguyễn Thị Ái Quỳnh (2013) Đặc điểm của tính từ tiếng Pháp- những khó khăn của sinh viên Việt Nam ngành tiếng Anh trong quá trình học tính từ tiếng Pháp, Tạp chí khoa học trường ĐH Quy Nhơn |  |
|  | Nguyễn Thị Ái Quỳnh (2014) Khảo sát lỗi trong cách sử dụng mạo từ tiếng Pháp của sinh viên ngành tiếng Anh tại trường ĐH Quy Nhơn. Tạp chí khoa học trường ĐH Quy Nhơn |  |
|  | Nguyễn Thị Ái Quỳnh (2015) Một số lỗi trong sử dụng thì quá khứ hoàn thành động từ tiếng Pháp của sinh viên ngành tiếng Anh, Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2018), Learning vocabulary through narrow reading: A case of Vietnamese EFL learners, tạp chí *The Asean EFL Journal Quarterly, 20(1)* |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2018), Structural features of linguistic means conveying presupposition in the new high school English textbooks, tạp chí *Language & Life, 11(279)79-89* |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2017), Disagreeing among Power-Unequals in English and Vietnamese: A Cross-Cultural Pragmatics Study, tạp chí Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-620-2-00872-3 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2017), Từ ngữ làm phương tiện rào đón (trên ngữ liệu câu trả lời phỏng vấn Việt-Mỹ, tạp chí *Từ điển học và Bách khoa thư*  6(50) |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2017), Speech act types in conversations in the New Interchange Series, tạp chí *VNU Journal of Science – Foreign Studies* 33(6) |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2017), Một số hướng nghiên cứu mới dựa trên thuyết hành vi ngôn ngữ, tạp chí *Ngôn ngữ và đời sống* 10(264), 50-56 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2017), Quy tắc lịch sự được dùng trong các phiên tranh cử tổng thống Mỹ, tạp chí *Ngôn ngữ và đời sống* 9(263),57-61 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2017), Hàm ý hội thoại trong phim kinh điển “Spotlight”, tạp chí *VNU Journal of Science – Foreign Studies* 33(5), 77-86 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2016), Disagreeing strategies in English, tạp chí *Journal of Foreign Language Studies – Hanoi University* 48, 18-28 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2016), Types of hedges used by American and Vietnamese celebrity,tạp chí *VNU Journal of Science – Foreign Studies* 32 (2), 32-41 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2015), Một số phương pháp thu thập ngữ liệu trong nghiên cứu ngữ dụng học, tạp chí *Ngôn ngữ và Đời sống* 9(239), 2-6 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2008), Một số quan điểm và nghiên cứu về quyền lực trong giao tiếp ngôn từ, tạp chí *Ngôn ngữ* 4(227), 63-71 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2007), Một số chiến lược phản bác thường dùng trong tiếng Việt, tạp chí *Ngôn ngữ* 7(218), 39-45 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2007), Các khuynh hướng nghiên cứu dụng học giao văn hóa Việt-Anh, tạp chí *Ngôn ngữ và Đời sống* 9(143), 26-29 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2006), Communication across cultures, tạp chí *VNU Journal of Science – Foreign Languages* 22 (4), 34-47 |  |
|  | Võ Duy Đức (2017), "*Appraisal- an approach to discourse analysis”*, *Tạp chí Ngôn ngữ và Văn hóa*, Số 1, 2017. |  |
|  | Võ Duy Đức, Võ Văn Duyên Em, Nguyễn Thị Tường Loan (2022), "*Mô hình thực tập tại Phần Lan, Singapore, các trường trong hệ thống ETEP và mô hình tại Trường Đại học Quy Nhơn: Nghiên cứu đối sánh”*, *Tạp chí Ngôn ngữ và Văn hóa*, Số 2, 2022. |  |

1. **Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào trình độ thạc sĩ của cơ sở đào**

**tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục** | **Số**  **lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần**  **/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| 1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 3 | 300 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 02 | 150 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành | Cả khóa học |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian |  |  |  |  |  |
| 2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 3 | 3.339 | Tất cả các môn học | Cả khóa học |  |
| 3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 4 | 580 | Các học phần chuyên ngành | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | The Palgrave handbook of applied linguistics research methodology |  | Australia/2018 | 15 | Applied linguistics | TAUD 513 | HK1 |  |
| 2 | Responsible Design in Applied Linguistics: Theory and Practice |  | Switzerland/2017 | 05 | Applied linguistics | TAUD 513 | HK1 |  |
| 3 | Grounded Theory in Applied Linguistics Research |  | USA/2017 | 20 | Applied linguistics | TAUD 513 | HK1 |  |
| 4 | Doing Research in Applied Linguistics |  | USA/2017 | 20 | Applied linguistics | TAUD 513 | HK1 |  |
| 5 | Teaching English to Second Language Learners in Academic Contexts |  | USA/2018 | 05 | Applied linguistics | TAUD 513 | HK1 |  |
| 6 | Children’s Knowledge - in - Interaction |  | Singapore/ 2017 | 05 | Conversation analysis | TAUD 513 | HK1 |  |
| 7 | Challenging learning through feedback |  | USA/2017 | 15 | Theories and Practices of Teaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 8 | Exploring the integration of automated feedback among lower-proficiency EFL learners |  | USA/2018 | 15 | Theories and Practices of Teaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 9 | Corrective feedback |  | England/2018 | 20 | Theories and Practices of Teaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 10 | Implicit Versus Explicit Grammar Feedback |  | England/2018 | 20 | Theories and Practices of Teaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 11 | Peer feedback and teaching grammar |  | England/2018 | 10 | Theories and Practices of Teaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 12 | Organizing feedback |  | England/2018 | 10 | Theories and Practices of Teaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 13 | Call (Computer - assisted language laerning) and feedback |  | England/2018 | 05 | Theories and Practices of Teaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 14 | Language teaching research |  | Susan Benson & Robert DeKeyser/ USA/2018 | 15 | Research Methods for Language Teachers | TAPP 505 | HK1 |  |
| 15 | Language teaching research |  | Eva Kartchava et al. /USA/2018 | 10 | Research Methods for Language Teachers | TAPP 505 | HK1 |  |
| 16 | Language teaching research |  | Khaled Karim & Hossein Nassaji/USA/ 2018 | 05 | Research Methods for Language Teachers | TAPP 505 | HK1 |  |
| 17 | English Language teaching research |  | Andy Bown/Canada /2017 | 10 | Research Methods for Language Teachers | TAPP 505 | HK1 |  |
| 18 | English Language teaching research |  | Abbas Mustafa et al./Canada/2018 | 20 | Research Methods for Language Teachers | TAPP 505 | HK1 |  |
| 19 | Language teaching research |  | England/2018 | 10 | Research Methods for Language Teachers | TAPP 505 | HK1 |  |
| 20 | Language teaching research |  | Neomy Storch/England/2018 | 02 | Research Methods for Language Teachers | TAPP 505 | HK1 |  |
| 21 | Race, language and culture |  | England/ 2017 | 05 | Language and Culture | TAGT 521 | HK1 |  |
| 22 | Science culture, language, and education in America |  | USA/ 2018 | 10 | Cross-culture Communication | TAGT 521 | HK1 |  |
| 23 | Cultural Linguistics |  | USA/ 2017 | 20 | Cross-culture Communication | TAGT 521 | HK1 |  |
| 24 | Linguistic and cultural innovation in schools |  | England/ 2018 | 10 | Cross-culture Communication | TAGT 521 | HK1 |  |
| 25 | Pragmatic Aspect of Scalar Modifiers |  | UK/ 2018 | 10 | English Pragmatics | TAGT 516 | HK2 |  |
| 26 | Text - based Research and teaching |  | UK/ 2017 | 20 | Research methods | TAPP 505 | HK2 |  |
| 27 | An Applied Guide to research design |  | USA/ 2017 | 05 | Research methods | TAPP 505 | HK2 |  |
| 28 | Science Teacher Preparation in Content-Based Second Language Acquisition |  | Switzerland/ 2017 | 05 | Second Language Acquisition | PPĐT 503 | HK2 |  |
| 29 | Second language task-based performance: theory, research, assessment |  | USA/ 2018 | 10 | Second Language Acquisition | PPĐT 503 | HK2 |  |
| 30 | Second Language Acquition as a modeswitching process |  | UK/2018 | 10 | Second Language Acquisition | PPĐT 503 | HK2 |  |
| 31 | Data collection in sociolinguistics |  | USA/ 2018 | 20 | Sociolinguistics | TAXH 506 | HK3 |  |
| 32 | Sociolinguistics in England |  | UK/ 2018 | 02 | Sociolinguistics | TAXH 506 | HK3 |  |
| 33 | Pattern of Change in 18th-century English: A sociolinguistic approach |  | USA/ 2018 | 02 | Sociolinguistics | TAXH 506 | HK3 |  |
| 34 | International perspectives on teaching the four skills in ELT |  | Switzerland/ 2018 | 05 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 35 | Teaching strategies: brain-based methods that validate student strength |  | Wiley Blackwell/ 2019 | 05 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 36 | The complete guide to the Theory and Practice of Materials development for language learning |  | Wiley Blackwell/ 2018 | 10 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 37 | Inclusive teaching strategies for Discipline-based English Studies |  | Singapore/ 2017 | 05 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 38 | Teaching English to second language learners in academic contexts |  | USA/ 2018 | 10 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 39 | Changing minds - changing tools |  | England/ 2018 | 10 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 40 | Motivational regulation in foreign language learning |  | USA/ 2017 | 20 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 41 | The theory and practice for children’s contextualized learning of their first language |  | Germany/ 2018 | 05 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 42 | Introducing Course Design in English for Specific Purposes |  | USA/ 2018 | 05 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 43 | Teaching racial literacy |  | USA/ 2018 | 05 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 44 | Digital language learning and teaching |  | USA/ 2017 | 20 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 45 | Second language task-based performance |  | USA/ 2018 | 20 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 46 | Integrating information and communication technologies in English for specific purposes |  | USA/ 2018 | 10 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language | PPCN 517 | HK2 |  |
| 47 | The Routledge handbook of teaching English to young learners |  | USA/ 2019 | 15 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 48 | Introducing Genre and English for Specific Purposes |  | USA/ 2018 | 10 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 49 | Key issues in English for specific purposes in higher education |  | Switzerland/ 2018 | 10 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language | PPLL 514 | HK2 |  |
| 50 | Quantitative methods for second language research |  | USA/ 2018 | 20 | Language Testing and Assessment | PPKT 509 | HK2 |  |
| 51 | Teacher involvement in high-stakes language testing |  | Switzerland/ 2018 | 02 | Language Testing and Assessment | PPKT 509 | HK2 |  |
| 52 | The sociocultural activity of high stakes standardised language testing |  | Switzerland/ 2018 | 10 | Language Testing and Assessment | PPKT 509 | HK2 |  |
| 53 | Language testing and assessment |  | Switzerland/ 2017 | 20 | Language Testing and Assessment | PPKT 509 | HK2 |  |
| 54 | Testing lecture comprehension through listening to summarize cloze tasks. |  | Singapore/ 2018 | 05 | Language Testing and Assessment | PPKT 509 | HK2 |  |
| 55 | Assessment in the language classroom |  | UK/ 2017 | 20 | Language Testing and Assessment | PPKT 509 | HK2 |  |
| 56 | English language proficiency assessment for young learners |  | USA/ 2017 | 20 | Language Testing and Assessment | PPKT 509 | HK2 |  |
| 57 | Assessment in second language pronunciation |  | USA/ 2018 | 05 | Language Testing and Assessment | PPKT 509 | HK2 |  |
| 58 | Measures of language proficiency in censuses and surveys |  | Switzerland/ 2018 | 10 | Language Testing and Assessment | PPKT 509 | HK2 |  |
| 59 | Second language task-based performance: theory, research, assessment |  | USA/ 2018 | 10 | Language Testing and Assessment | PPKT 509 | HK2 |  |
| 60 | Portfolio assessment for the teaching and learning of writing |  | Singapore 2018 | 20 | Language Testing and Assessment | PPKT 509 | HK2 |  |
| 61 | Translation in times of disruption |  | Uk/ 2017 | 02 | Translation theories | PPDT 508 | HK1 |  |
| 62 | Translation and rewriting in the age of post-translation studies |  | USA/2017 | 10 | Translation theories | PPDT 508 | HK1 |  |
| 63 | Reception studies and audiovisual translation |  | USA/ 2018 | 05 | Translation theories | PPDT 508 | HK1 |  |
| 64 | Empirical translation studies |  | USA/ 2017 | 05 | Translation theories | PPDT 508 | HK1 |  |
| 65 | Research on translator and interpreter training |  | Singapore 2018 | 05 | Translation theories | PPDT 508 | HK1 |  |
| 66 | Discourse analysis in translation studies |  | USA/ 2017 | 05 | Translation theories | PPDT 508 | HK1 |  |
| 67 | Going East: discovering New and Alternative traditions in Translation studies |  | Germany/ 2017 | 05 | Translation theories | PPDT 508 | HK1 |  |
| 68 | The Routledge handbook of translation studies and linguistics |  | USA/ 2018 | 20 | Translation theories | PPDT 508 | HK1 |  |
| 69 | Corpus methodologies explained |  | USA/ 2017 | 05 | Translation theories | PPDT 508 | HK1 |  |
| 70 | Crowdsourcing and online collaborative translation |  | USA/ 2017 | 05 | Translation theories | PPDT 508 | HK1 |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số**  **lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Phòng học đa chức năng |  |  |  | Tất cả các học phần | Cả khóa học | Dùng chung |  |
|  | Bảng tương tác thông minh | 2020 | 5 | bộ |  |  |  |  |
|  | Hệ thống âm thanh | 2020 | 5 | bộ |  |  |  |  |
| 2 | Phòng thực hành máy tính |  |  |  | Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ (ICT in Language Teaching) | Học kỳ 1,  năm thứ 1 | 01 người/máy |  |
|  | Máy tính để bàn | 2020 | 90 | cái |  |  |  |  |
| 3 | **Phòng học Ngoại ngữ đa chức năng 1-LAB 1** |  |  |  | Tất cả các học phần | Cả khóa học | Dùng chung |  |
|  | Máy tính HP | Indonesia ,2012 | 32 | cái |  |  |  |  |
|  | Bàn Cabin đôi | Việt Nam, 2012 | 16 | cái |  |  |  |  |
|  | Ghế nệm | Việt Nam, 2012 | 32 | cái |  |  |  |  |
|  | Máy lạnh Panasonic | Nhật, 2011 | 2 | cái |  |  |  |  |
|  | Amply + Loa TOA | Indonesia, 2011 | 1 | bộ |  |  |  |  |
| 4 | **Phòng học Ngoại ngữ đa chức năng 2-LAB 2** |  |  |  | Tất cả các học phần | Cả khóa học | Dùng chung |  |
|  | Máy chiếu Panasonic | Nhật, 2014 | 1 | cái |  |  |  |  |
|  | Bàn Cabin đôi | Việt Nam | 20 | cái |  |  |  |  |
|  | Máy tính CMS | Indonesia , 2014 | 1 | cái |  |  |  |  |
|  | Amly + Loa TOA | Indonesia, 2014 | 1 | bộ |  |  |  |  |
|  | Ghế gỗ | Việt Nam, 2014 | 40 | cái |  |  |  |  |
|  | Máy lạnh LG | Hàn Quốc, 2014 | 2 | cái |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

**KT/TRƯỞNG KHOA**

**Phó Trưởng Khoa**

**TS. Võ Duy Đức**

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định., ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **Chính trị học** Mã ngành: **8310201**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

1. **Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo ngành Chính trị học của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên,**  **ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;**  **Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ,**  **nước,**  **năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | Nguyễn Tuấn Anh  02/01/1986 | 044086010661  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2021 | Chính trị học | 05/05/2010 |  | 5210005347 | 12 | 0 | 01 |  |
| 2 | Hồ Xuân Quang  11/03/1972 | 211652565  Việt Nam | PGS, 2018 | TS,  Việt Nam,  2008 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 30/8/1993 |  | 3796032072 | 29 | 0 | 02 |  |
| 3 | Đoàn Thế Hùng  17/01/1973 | 211652749  Việt Nam | PGS, 2014 | TS,  Việt Nam,  2008 | Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử | 15/9/1994 |  | 3796032202 | 28 | 0 | 2 |  |
| 4 | Tăng Văn Thạnh  06/02/1972 | 049072011848  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam, 2016 | Triết học | 20/9/1996 |  | 3796032294 | 26 |  | 2 |  |
| 5 | Nguyễn Thị Ngọc Thuỳ  01/06/1980 | 211706657  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2015 | Triêt học | 02/2006 |  | 3704000522 | 20 | 0 | 3 |  |
| 6 | Ngô Thị Nghĩa Bình  22/06/1976 | 211607907  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2015 | Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử | 16/9/2002 |  | 3704000520 | 20 |  | 2 |  |
| 7 | Bùi Văn Ban 25/08/1962 | 044062001830  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  1997 | Lịch sử thế giới cận hiện đại | 01/9/1983 |  | 3796032295 | 39 năm | 2 | 2 |  |
| 8 | Nguyễn Đức Toàn  18/11/1983 | 211821269 |  | TS,  Việt Nam,  2015 | Lịch sử PTCS, CNQT và GPDT | 2005 |  | 3707000914 | 17 năm | 01 | 04 |  |
| 9 | Nguyễn Văn Phượng  20/09/1982 | 215615061  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2016 | Lịch sử Việt Nam | 16/10/2006 |  | 5208003433 | 16 | 0 | 03 |  |
| 10 | Đặng Thị An  03/01/1977 | 052177011050 |  | TS, VN, 2022 | Lịch sử  Việt Nam | 9/1999 |  | 3701003225 | 23 |  | 1 |  |
| 11 | Bùi Thị Long  03/01/1978 | 049178021735 |  | TS, VN, 2015 | Luật | 20/02/2001 |  | 3704000569 | 22 |  | 1 |  |

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của tạo ngành Chính trị học cơ sở đào tạo**

| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy**  **(học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ**  (Đánh dấu X vào ô phù hợp) | | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |  | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | |
| 1 | Tăng VănThạnh | Triết học | Học kỳ 1, năm thứ 1 | 4TC |  |  |  |  | |
| Nguyễn Thị Ngọc Thùy |
| Đoàn Thế Hùng |
| 2 | Ngô Thị Nghĩa Bình | Quyền lực chính trị trong thế giới đương đại | Học kỳ 1, năm thứ 1 | 2TC |  |  |  |  | |
| Hồ Việt Hạnh |
| 3 | Lê Kim Chung | Quan hệ giữa kinh tế và chính trị | Học kỳ 1, năm thứ 1 | 2TC |  |  |  |  | |
| Hồ Thị Minh Phương |
| 4 | Đoàn Thế Hùng | Khoa học lãnh đạo và quản lý | Học kỳ 1, năm thứ 1 | 2TC |  |  |  |  | |
| Đỗ Ngọc Mỹ |
| 5 | Nguyễn Tuấn Anh | Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại | Học kỳ 2, năm thứ 1 | 2TC |  |  |  |  | |
| Phan Xuân Sơn |
| 6 | Nguyễn Đức Toàn | Chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay | Học kỳ 3, năm thứ 2 | 2TC |  |  |  |  | |
| Nguyễn Tất Giáp |
| 7 | Đoàn Thế Hùng | Định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam | Học kỳ 2, năm thứ 1 | 3TC |  |  |  |  | |
| Nguyễn Thị Ngọc Thùy |
| 8 | Dương Xuân Ngọc | Công nghệ chính trị | Học kỳ 2, năm thứ 1 | 4TC |  |  |  |  | |
| Hồ Xuân Quang |
| 9 | Hồ Xuân Quang | Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam | Học kỳ 1, năm thứ 1 | 2TC |  |  |  |  | |
| Phan Xuân Sơn |
| 10 | Nguyễn Tuấn Anh | Dân chủ và dân chủ hóa trong thể chế chính trị | Học kỳ 3, năm thứ 2 | 2TC |  |  |  |  | |
| Lê Hữu Ái |
| 11 | Nguyễn Đình Hiền | Phân tích và đánh giá chính sách công | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |  | 2TC |  |  | |
| Hồ Xuân Quang |
| 12 | Phan Xuân Sơn | Quản lý và giải tỏa xung đột xã hội ở Việt Nam | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |  | 2TC |  |  | |
| Đinh Anh Tuấn |
| 13 | Ngô Thị Nghĩa Bình | Thời đại ngày nay và định hướng XHCN ở Việt Nam | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 2TC |  |  | |
| Nguyễn Tất Giáp |
| 14 | Nguyễn Văn Phượng | Lịch sử chính trị Việt Nam | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |  | 2TC |  |  | |
| Nguyễn Thị Ngọc Thùy |
| 15 | Đoàn Thế Hùng | Con người chính trị và văn hóa chính trị | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | 2TC |  |  | |
| Nguyễn Đình Hiền |
| 16 | Lê Kim Chung | Phương pháp nghiên cứu khoa học chính trị | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |  | 2TC |  |  | |
| Nguyễn Đức Toàn |
| 17 | Lê Văn Đính | Tham nhũng và phòng chống tham nhũng ở Việt Nam | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 3TC |  |  | |
| Nguyễn Thị Ngân Loan |
| 18 | Nguyễn Tuấn Anh | Lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 3TC |  |  | |
| Phan Xuân Sơn |
| 19 | Dương Xuân Ngọc | Quy trình và kỹ năng ra quyết định chính trị | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 3TC |  |  | |
| Hồ Xuân Quang |
| 20 | Tăng Văn Thạnh | Đảng cầm quyền trong hệ thống chính trị | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 3TC |  |  | |
| Dương Xuân Ngọc |
| 21 | Nguyễn Thị Ngọc Thùy | Triết học chính trị | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | 3TC |  |  | |
| Lê Hữu Ái |
| 22 | Nguyễn Tuấn Anh | Lịch sử tư tưởng chính trị | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | 3TC |  |  | |
| Ngô Thị Nghĩa Bình |
| 23 | Nguyễn Tất Giáp | Xung đột và giải quyết xung đột quốc tế | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | 3TC |  |  | |
| Nguyễn Đức Toàn |
| 24 | Nguyễn Văn Phượng | Chủ quyền và bảo vệ chủ quyền quốc gia trong thế giới đương đại | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | 3TC |  |  | |
| Thái Văn Long |
| 25 | Nguyễn Tuấn Anh | An ninh phi truyền thống trong thế giới đương đại | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | 3TC |  |  | |
| Hồ Xuân Quang |
| 26 | Tăng Văn Thạnh | Quyền con người và vấn đề nhân quyền trong thế giới đương đại | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | 3TC |  |  | |
| Nguyễn Thị Bích Ngọc |
| 27 | Hồ Xuân Quang | Thực tiễn tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị các cấp | Học kỳ 2, năm thứ 1 | 3TC |  |  |  |  | |
| Nguyễn Tuấn Anh |
| Đoàn Thế Hùng |
| Ngô Thị Nghĩa Bình |
| Nguyễn Thị Ngọc Thùy |
| Tăng Văn Thạnh |
| Nguyễn Đức Toàn |
| …. |
| 28 | Hồ Xuân Quang | Thực tiễn hoạch định và thực thi chính sách công của chính quyền các cấp | Học kỳ 3, năm thứ 2 | 3TC |  |  |  |  | |
| Nguyễn Tuấn Anh |
| Đoàn Thế Hùng |
| Ngô Thị Nghĩa Bình |
| Nguyễn Thị Ngọc Thùy |
| Tăng Văn Thạnh |
| Nguyễn Đức Toàn |
| …. |
| 29 | Hồ Xuân Quang | Đề án tốt nghiệp thạc sĩ | Học kỳ 4, năm thứ 2 |  |  | 9TC |  |  | |
| Nguyễn Tuấn Anh |
| Đoàn Thế Hùng |
| Ngô Thị Nghĩa Bình |
| Nguyễn Thị Ngọc Thùy |
| Tăng Văn Thạnh |
| Nguyễn Đức Toàn |
| …. |  | | |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo Chính trị học của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | Đoàn Thế Hùng, 17/01/1973, Trưởng khoa | Tiến sĩ, năm 2008; Phó Giáo sư năm 2014 | Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử |  |
| 2 | Hồ Thị Minh Phương, 19/9/1980, Phó Trưởng khoa | Tiến sĩ, năm 2018 | Kinh tế học/Kinh tế chính trị |  |
| 3 | Nguyễn Trung Kiên, 17/10/1977, Phó Trưởng khoa | Thạc sĩ, năm 2007 | Chủ nghĩa xã hội khoa học |  |
| 4 | Nguyễn Thị Bích Ngọc, 07/6/1980, Trưởng Bộ môn | Tiến sĩ, năm 2018 | Kinh tế học/Kinh tế chính trị |  |
| 5 | Ngô Thị nghĩa Bình, 22/6/1976, Trưởng Bộ môn | Tiến sĩ, năm 2016 | Triết học |  |
| 6 | Bùi Thị Long, 3/1/1978, Trưởng Bộ môn | Tiến sĩ, năm 2016 | Luật kinh tế |  |
| 7 | Nguyễn Thị Ngân Loan, 18/8/1974, Trưởng Bộ môn | Tiến sĩ, năm 2009 | Kinh tế |  |

1. **Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo Chính trị học do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề**  **tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| 1 |  | Cấp Bộ | Vấn đề chủ quyền, bảo vệ chủ quyền và nền độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á hiện nay | Nguyễn Đức Toàn | 4655/QĐ-BGDDT, ngày 23 tháng 12 năm 2020 | 07/1/2021 | Đạt | Bùi Văn Ban, Dương Thị Huệ, Hồ Xuân Quang, Trần Quốc Tuấn, Võ Thanh Giảng |  |
| 2 | Số 390/QĐ-ĐHQN ngày 20/3/2018, T2018.599.48 | Cấp Trường | Biến đổi của nông thôn tỉnh Bình Định dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa | Ngô Thị Nghĩa Bình | Số 1559/QĐ-ĐHQN, ngày 12/7/2019 | 18/7/2019 | Tốt |  |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo Chính trị học của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
| 1 | Hồ Xuân Quang, Đào Bích Hạnh (2019), “*Mô hình hành chính công ở Việt Nam hiện nay - một số tham chiếu và kiến nghị cải cách*”, *Tạp chí Sinh hoạt lý luận,* số 1/2019, tr 33-tr 38. |  |
| 2 | Hồ Xuân Quang, Cao Kỳ Nam (2020), *“Ứng dụng ma trận SWOT trong xây dựng và vận hành chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Công Thương,* số 29+30, tháng 12/2020, tr 247-tr 252. |  |
| 3 | Hồ Xuân Quang, Nguyễn Tuấn Anh (2021), *“Vấn đề kiểm soát quyền lực, bảo đảm dân chủ trong quá trình xây dựng chính phủ kiến tạo ở Việt Nam”, Tạp chí Lý luận chính trị,* số 1/2021, tr 119-tr 126. |  |
| 4 | Hồ Xuân Quang (2022), *“Khơi thông nguồn lực, phát triển kinh tế-xã hội – nhìn từ góc độ xây dựng và hoàn thiện thể chế”,* trong *[Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh, thành phố miền Trung-Tây Nguyên trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”]*, Tỉnh ủy Bình Định-Tạp chí Cộng sản, tháng 6/2022. | Báo cáo phiên toàn thể |
| 5 | Hồ Xuân Quang, Nguyễn Công Đệ (2022), *“Liên kết phát triển du lịch biển vùng Nam Trung bộ-thực trạng và hàm ý chính sách”* trong *[Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế biển khu vực miền Trung trong bối cảnh mới”]*, Tỉnh ủy Quảng Bình-Tạp chí Cộng sản, tháng 11/2022. |  |
| 6 | Hồ Xuân Quang, Nguyễn Tuấn Anh (2022), *“Nâng cao hiệu quả giám sát xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội - một hình thức kiểm soát quyền lực đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, Tạp chí Cộng sản,* số 1001, tháng 11/2022, tr 73-tr 78. |  |
| 7 | Đoàn Thế Hùng- Đồng chủ biên (2021), *Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam Lý thuyết và tình huống thực tiễn*, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng. |  |
| 8 | Đoàn Thế Hùng- Đồng chủ biên (2022), *Tổ chức và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện na*y; NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng. |  |
| 9 | Đoàn Thế Hùng- Đồng chủ biên (2022), Economic, Cultural, and Legal Issues in Sustainable Development; NXB Tài Chính. |  |
| 10 | Đoàn Thế Hùng - Đồng chủ biên (2021), *Tình hình các tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định*, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng. |  |
| 11 | Đoàn Thế Hùng- Đồng chủ biên (2021), *Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế,* NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng. |  |
| 12 | PGS,TS Đoàn Thế Hùng; TS.Nguyễn Đức Toàn (2022), “*Phát triển làng nghề gắn với du lịch ở tỉnh Bình Định*”, Tạp chí Cộng sản online  https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/thuc-tien-kinh-nghiem1/-/2018/825656/phat-trien-lang-nghe-gan-voi-du-lich-o-tinh-binh-dinh.aspx; Tạp chí Cộng sản điện tử/ ngày 29/7/2022, ngày 29/7/2022; ISSN 2734-9071 |  |
| 13 | Đoàn Thế Hùng, Nguyễn Tuấn Anh (2022), “*Tư tưởng Hồ Chí Minh về bầu cử và vận dụng vào hoàn thiện pháp luật về bầu cử ở Việt Nam hiện nay”*, Tạp chí Cộng sản điện tử /ngày 8/8/2022; ISSN 2734-9071 |  |
| 14 | PGS,TS.Đoàn Thế Hùng,TS.Nguyễn Đức Toàn; Phát triển bền vững các làng nghề ở tỉnh Bình Định hiện nay; NXB Tài Chính; 978-604-79-3119-4 |  |
| 15 | Đoàn Thế Hùng, Nguyễn Tuấn Anh (2021), “*Dealing with the realationship between economic growth and social security in VietNam today: current situation and problems”*, Nxb ĐH QG Hà Nội/2021; Mã số ISBN 978-604-315-439-9 |  |
| 16 | Đoàn Thế Hùng, Nguyễn Tuấn Anh (2019), *Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải phá*,; Tạp chí Triết học/Số 10/341/2019; 0866-7632 |  |
| 17 | Đoàn Thế Hùng - Nguyễn Tuấn Anh (2019), “*Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay:* *Thực trạng và giải pháp”*, Tạp chí Triết học/Số 10/341/2019; 0866-7632 |  |
| 18 | **Nguyễn T,** Đoàn H, (2022), “*Một vài nhận xét về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao dưới thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Donald Trump*”, *Tạp chí Khoa học chính trị,* số 7, tr.83-88 |  |
| 19 | **Nguyễn T,** Đoàn H, (2021), “*Phát triển bền vững các làng nghề ở tỉnh Bình Định hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế có phản biện“Kinh tế, văn hóa và pháp luật trong phát triển bền vững - ELiS 2021”,* Nxb Tài chính, Hà Nội, tr.346-353. |  |
| 20 | **Nguyễn T,** Đoàn H, (2022), “*Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Hát bội, Bài chòi ở tỉnh Bình Định”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế có phản biện “Văn hóa, Giáo dục và Du lịch với phát triển kinh tế”,* Nxb Tài chính, Hà Nội, tr.26-33. |  |
| 21 | **Nguyễn T,** Đoàn H, (2022), “*Chính sách phát triển bộ lạc của Ấn Độ từ những năm đầu nền Cộng hòa đến nay”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế có phản biện “Văn hóa, Giáo dục và Du lịch với phát triển kinh tế”,* Nxb Tài chính, Hà Nội, tr.83-89. |  |
| 22 | **Đoàn Thế Hùng,** Cao Kỳ Nam (2022), *Soạn thảo và quản lý văn bản quản lý nhà nước,* Nhà xuất bản Đà Nẵng, Đà Nẵng. |  |
| 23 | **Nguyễn T,** (2019), “*Thành tựu trong sự nghiệp củng cố độc lập của Ấn Độ những năm đầu nền Cộng hòa 1950 – 1964*”, *Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á*, số 3, tr.16-23 |  |
| 24 | **Nguyễn T,** Võ G, (2019), “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và quan điểm của Việt Nam”, *Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á*, số 5, tr.43-48 |  |
| 25 | **Nguyễn T,** Nguyễn B,(2019), “Nhìn lại quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao thập niên đầu thế 26 kỷ XXI”, *Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á*, số 7, tr.1-7 |  |
| 27 | **Nguyễn T,** (2019), “Restrictions of India’s Consolidation of National Independence in the First years of the Republic (1950 - 1964)”, *Vietnam Journal for Indian and Asian Studies.* Vol.1, No. 1 - 2019, pp.82-88 |  |
| 28 | **Nguyễn T,** Phạm T, (2020), “Chính sách phát triển công nghiệp Ấn Độ (1947 - 1950)”, *Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á*, số 2, tr.10-19 |  |
| 29 | **Nguyễn T,** (2020), “Chính sách quốc phòng - an ninh của Ấn Độ trong những năm đầu nền Cộng hòa (1950 - 1962)”, *Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á*, số 5, tr.76-81 |  |
| 30 | **Nguyễn T,** (2020), “Vietnam - The US political and diplomatic relations (2017 - 2019)”, *Vietnam Journal for Indian and Asian Studies.* Vol.2, No. 1 - 2020, pp.52-58. |  |
| 31 | **Nguyễn T,** Phạm T, (2021), “Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mối quan hệ Việt Nam - Lào nhìn từ tình đoàn kết đặc biệt qua hai cuộc kháng chiến (1945 - 1975)”, *Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á*, số 1, tr.39-46 |  |
| 32 | **Nguyễn T,** (2021), “Language Issues in India in the early years of Indian Republic (1950 - 1964)”, *Vietnam Journal for Indian and Asian Studies.* Vol.3, No.1 - 2021, pp.20-27. |  |
| 33 | **Nguyễn T,** Đoàn H, (2022), “*Phát triển làng nghề gắn với du lịch ở tỉnh Bình Định*”, *Tạp chí Cộng sản online*  *https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/thuc-tien-kinh-nghiem1/-/2018/825656/phat-trien-lang-nghe-gan-voi-du-lich-o-tinh-binh-dinh.aspx* |  |
| 34 | **Nguyễn T,** Đoàn H, (2022), “*Một vài nhận xét về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao dưới thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Donald Trump”,* *Tạp chí Khoa học chính trị,* số 7, tr.83-88 |  |
| 35 | **Nguyễn T,** Đặng H, (2021), “*Di sản văn hóa Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ trong định hướng phát triển du lịch bền vững tỉnh Bình Định hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa, giáo dục và du lịch với phát triển kinh tế”,* Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Hội, tr.241-246. |  |
| 36 | **Nguyễn T,** Đoàn H, (2021), “*Phát triển bền vững các làng nghề ở tỉnh Bình Định hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế có phản biện“Kinh tế, văn hóa và pháp luật trong phát triển bền vững - ELiS 2021”,* Nxb Tài chính, Hà Nội, tr.346-353. |  |
| 37 | **Nguyễn T,** Đoàn H, (2022), “*Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Hát bội, Bài chòi ở tỉnh Bình Định”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế có phản biện “Văn hóa, Giáo dục và Du lịch với phát triển kinh tế”,* Nxb Tài chính, Hà Nội, tr.26-33. |  |
| 38 | **Nguyễn T,** Đoàn H, (2022), “*Chính sách phát triển bộ lạc của Ấn Độ từ những năm đầu nền Cộng hòa đến nay”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế có phản biện “Văn hóa, Giáo dục và Du lịch với phát triển kinh tế”,* Nxb Tài chính, Hà Nội, tr.83-89. |  |
| 39 | **Nguyễn T,** Trần T, (2021), *“Thành tựu trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh (2011 - 2020)”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ VI - ICVNS 2021*, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.96-101. |  |
| 40 | Trần T, … **Nguyễn T** (2021), *Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Cát Thắng (1930 - 2015),* Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội. |  |
| 41 | Ngô Thị Nghĩa Bình (2019), “*Phát triển nền nông nghiệp Việt Nam trong xu hướng cách mạng nông nghiệp 4.0*”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 544, tháng 7/2019, trang 8 -10. |  |
| 42 | Ngô Thị Nghĩa Bình (2020), “*Phát huy sức mạnh mềm Việt Nam trong hội nhập quốc tế*”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 567, tháng 6/2020, trang 13 -15. |  |
| 43 | Ngô Thị Nghĩa Bình (2021), “*Những vấn đề cần chú trọng trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bình Định hiện nay*”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 603, tháng 12/2021, trang 22 -24. |  |
| 44 | Ngô Thị Nghĩa Bình, Trịnh Thị Lê (2021), “*Nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai hiện nay*”, Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số đặc biệt, tháng 12/2021, trang 285 – 290 |  |
| 45 | Nguyễn Tuấn Anh (2019), *‘Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay’, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội*, số 7 (74) 2019, tr.75-82. |  |
| 46 | Nguyễn Tuấn Anh (2019), *‘Hiệu quả giám sát việc thực thi quyền lực nhà nước của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay’, Tạp chí khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh*, số 7 (251) 2019, tr.17- 27. |  |
| 47 | Nguyễn Tuấn Anh (2019), *‘Bàn về tính tất yếu của việc kiểm soát quyền lực nhà nước’*, *Tạp chí Giáo dục và xã hội*, số 101 (162) tháng 8/2019, tr.71-74. |  |
| 48 | Nguyễn Tuấn Anh, Dương Trung Kiên (2020), *Tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội ở Việt Nam*, lần đầu, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. |  |
| 49 | Đoàn Thế Hùng, Nguyễn Tuấn Anh (2021), *‘Dealing with the relationship between economic growth and social security in Vietnam today: Current situation and problems,* *[trong]* *International Conference Proceedings: Implementation of social justice in the context of the market economy – International and Vietnamese experiences*, Hà Nội – 2020, Vietnam National University Press, Hà Nội, p.295-306. |  |
| 50 | Hồ Xuân Quang, Nguyễn Tuấn Anh (2021), *“Vấn đề kiểm soát quyền lực, bảo đảm dân chủ trong quá trình xây dựng chính phủ kiến tạo ở Việt Nam”, Tạp chí Lý luận chính trị,* số 1/2021, tr.119-126. |  |
| 51 | Nguyễn Tuấn Anh, Dương Trung Kiên (2021), *‘Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững ở tỉnh Gia Lai’, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội,* Số 7 (110) 2022, tr.69-75. |  |
| 52 | Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Diệu Hương (2022), *‘Trách nhiệm giải trình của chính quyền cấp tỉnh ở tỉnh Bình Định đối với người dân’, Tạp chí Khoa học Nội vụ,* Số 49 (7.2022), tr.75-81. |  |
| 53 | Nguyễn Thị Ngọc Thùy, Nguyễn Trung Kiên (2019), *Vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở Việt Nam,*Tạp chí Kinh tế Châu Á, Thái Bình Dương, số tháng 6, năm 2019. |  |
| 54 | Nguyễn Thị Ngọc Thùy (2019), *Giảng dạy các môn Lý Luận chính trị thời kỳ hội nhập*, Hội thảo khoa học Miền Trung Tây Nguyên, trang 432- 434 |  |
| 55 | Nguyễn Thị Ngọc Thùy (2020), Thực trạng dạy và học môn võ cổ truyền trong trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh, Tạp chí KH&CN Bình Định, số tháng 5/2020 trang 34 -35 |  |
| 56 | Nguyễn Thị Ngọc Thùy (2021), *Bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Bình Định: giá trị văn hóa phi vật thể trong phát triển du lịch thời kỳ hội nhập*, Tạp chí Châu Á – Thái Bình Dương, số tháng 7 năm 2021. |  |

1. **Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo Chính trị học của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục** | **Số**  **lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần**  **/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| 1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Tất cả các học phần | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.2 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Tất cả các học phần | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.3 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành, ngoại ngữ | Cả khóa học |  |
| 1.4 | Phòng xử án mô phỏng | 01 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 2, 3 |  |
| 2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 3 | 3.339 | Tất cả các học phần | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Giáo trình Triết học (Khoa học xã hội và nhân văn) | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2018, Việt Nam | 20 | Triết học | | XHTH 501 | Học kỳ 1 |  |
| 2 | Giáo trình Quyền lực chính trị | Lê Minh Quân (chủ biên), Lưu Minh Văn | Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. , 2017, Việt Nam | 5 | Quyền lực chính trị trong thế giới đương đại; Quan hệ giữa kinh tế và chính trị | | CTQL-801;  CTKT-802 | Học kỳ 1 |  |
| 3 | Xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. | Vũ Hoàng Công | Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật , 2019, Việt Nam | 10 | | Quan hệ giữa kinh tế và chính trị | CTKT-802 | Học kỳ 1 |  |
| 4 | Giáo trình Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại | Hồ Xuân Quang, Nguyễn Tuấn Anh | Trường Đại học Quy Nhơn (Tài liệu lưu hành nội bộ), 2020. | 10 | Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại | | CTTC-804 | Học kỳ 2 |  |
| 5 | Bức tranh thế giới đương đại | Vũ Văn Hiền, Bùi Đình Bôn | Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật , 2017, Việt Nam | 5 | Chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay | | CTQT-811 | Học kỳ 3 |  |
| 6 | Một số vấn đề phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam | Hoàng Xuân Nghĩa | Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật , 2019, Việt Nam Nam | 10 | Định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam | | CTTT-812 | Học kỳ 2 |  |
| 7 | Đảm bảo quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. | Trần Văn Biên (chủ biên) | Nhà xuất bản Khoa học Xã hội , 2019, Việt Nam | 5 | Định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam; Quan hệ giữa kinh tế và chính trị | | CTTT-812;  CTKT-802 | Học kỳ 1, 2 |  |
| 8 | Phát triển kỹ năng lãnh đạo | John C.Maxwell | Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, 2007, tái bản 2019, Việt Nam | 10 | Khoa học lãnh đạo và quản lý; Quy trình và kỹ năng ra quyết định chính trị | | CTLD-803;  CTQD-818 | Học kỳ 1, 2 |  |
| 9 | Khoa học lãnh đạo | Học viện chính trị quốc gia HCM | Nhà xuất bản Lý luận chính trị, 2019, Việt Nam | 2 | Khoa học lãnh đạo và quản lý; Quy trình và kỹ năng ra quyết định chính trị | | CTLD-803;  CTQD-818 | Học kỳ 1, 2 |  |
| 10 | Quản lý kinh tế (Dùng cho cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế), | Khoa Quản lý kinh tế | Nhà xuất bản Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2019, Việt Nam | 5 | Quan hệ giữa kinh tế và chính trị | | CTKT-802 | Học kỳ 1 |  |
| 11 | Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII | Đảng Cộng sản Việt Nam | Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật , 2021, Việt Nam | 30 | Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam; Định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam; Quan hệ giữa kinh tế và chính trị | | CTPQ-814  CTTT-812;  CTKT-802 | Học kỳ 1,2 |  |
| 12 | Phân tích và đánh giá chính sách | Nguyễn Văn Phúc | Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật , 2019, Việt Nam | 5 | Phân tích và đánh giá chính sách công | | CTCS-805 | Học kỳ 1 |  |
| 13 | Luật phòng, chống tham nhũng | Quốc hội | Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật , 2018, Việt Nam | 25 | Tham nhũng và phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam | | CTTN-816 | Học kỳ 2 |  |
| 14 | Kỹ năng ra quyết định hiệu quả | Michael Nicholas | Nhà xuất bản lao động 2017, Việt Nam | 5 | Quy trình và kỹ năng ra quyết định chính trị | | CTQD-818 | Học kỳ 2 |  |
| 15 | Triết Học Chính Trị Phương Tây Hiện Đại, Giá Trị Và Ý Nghĩa, (Sách Chuyên Khảo), | Đinh Ngọc Thạch | Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia, Tp.Hồ Chí Minh, 2019, Việt Nam | 5 | Triết học chính trị | | CTTH-820 | Học kỳ 3 |  |
| 16 | Giáo trình Lịch sử các học thuyết chính trị | Lưu Minh Văn (Chủ biên) | Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2017, Việt Nam | 3 | Lịch sử tư tưởng chính trị | | CTLT-821 | Học kỳ 3 |  |
| 17 | Xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc gia trong những năm gần đây | Lê Hải Đăng, Phạm Minh Phúc | Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2020, Việt Nam | 10 | Xung đột và giải quyết xung đột quốc tế | | CTXQ-822 | Học kỳ 3 |  |
| 18 | , Kinh nghiệm đấu tranh pháp lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo của một số quốc gia trên thế giới | Nguyễn Bá Diến, Đồng Thị Kim Thoa (Đồng chủ biên,) | Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019, Việt Nam | 5 | Chủ quyền và bảo vệ chủ quyền quốc gia trong thế giới đương đại | | CTCQ-823 | Học kỳ 3 |  |
| 19 | An ninh phi truyền thống những vấn đề lý huyết và thực tiễn, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội. | Tạ Ngọc Tấn, Phạm Thành Dung, Đoàn Minh Huấn | Nhà xuất bản Lý luận chính trị, 2018, Việt Nam | 10 | An ninh phi truyền thống trong thế giới đương đại | | CTAN-824 | Học kỳ 3 |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo Chính trị học**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số**  **lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Máy tính để bàn | 2020 | 150 | Cái | Tất cả các học phần | Học kỳ 1, 2, 3,4 |  |  |
| 2 | Máy chủ | 2016 | 02 | Cái | Tất cả các học phần | Học kỳ 1, 2, 3,4 |  |  |
| 3 | Phòng thực hành máy tính  *- Máy tính để bàn* | 2020 | 90 | Cái | Phương pháp nghiên cứu khoa học chính trị; Thực tập; thực tập 2; Đề án tốt nghiệp | Học kỳ 1, 2, 3,4 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

**PGS.TS. Đoàn Thế Hùng**

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định., ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **Quản lý kinh tế** Mã ngành: **8310110**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

1. **Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo ngành Quản lý kinh tế của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên,**  **ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;**  **Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ,**  **nước,**  **năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Đình Hiền  2/9/1963 | 211652831  Việt Nam | PGS, 2013 | TS,  Việt Nam,  1999 | Kinh tế | 6/9/1986 |  | 3796032025 | 35 | 3 | 1 |  |
| 2 | Lê Kim Chung  12/10/1965 | 052065009133  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam  2003 | Kinh tế | 1988 |  | 3796032122 | 34 | 1 | 5 |  |
| 3 | Hồ Thị Minh Phương  19/09/1980 | 044180006036  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2018 | Kinh tế học/Kinh tế chính trị | 20/9/2003 |  | 3707000898 | 19 |  | 4 |  |
| 4 | Nguyễn Thị Bích Ngọc  07/06/1980 | 211750822  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2018 | Kinh tế học/Kinh tế chính trị | 20/9/2003 |  | 3707000899 | 19 |  | 3 |  |
| 5 | Nguyễn Thị Ngân Loan  18/8/1974 | 211509425 |  | TS,  Việt Nam,  2009 | Kinh tế | 9/1996 |  | 37960032097 | 26 | 1 | 2 |  |
| 6 | Sử Thị Thu Hằng 07/11/1983 | 042183014059 Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2022 | Kinh tế phát triển | 2008 |  | 5209006213 | 14 |  | 1 |  |
| 7 | Hoàng Mạnh Hùng  20/10/1978 | 211651556  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2021 | Kinh tế học (Toán kinh tế) | 2000 |  |  | 22 | 0 | 2 |  |
| 8 | Hoàng Thị Hoài Hương  17/10/1988 | Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2019 | Kinh tế phát triển/ Kinh tế đầu tư | 2010 |  |  | 12 | 0 | 2 |  |
| 9 | Đào Vũ Phương Linh 21/06/1987 | 052187009683 Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2021 | Kinh tế phát triển | 2010 |  | 5210005356 | 13 |  | 1 |  |
| 10 | Ngô Thị Thanh Thúy  03/9/1986 | 215577369Việt Nam |  | TS,  Việt Nam, 2021 | Kinh tế phát triển | 2010 |  | 5210005363 | 13 |  | 1 |  |
| 11 | Nguyễn Thị Kim Hiền  08/12/1987 | 215023609 Việt Nam |  | TS,  New Zealand, 2021 | Kinh tế | 15/01/2010 |  | 5210005353 | 7 | 0 | 5 |  |
| 12 | Trần Thanh Phong  06/3/1984 | 211894236  Việt Nam |  | TS VN, 2020 | Quản lý kinh tế - Kinh tế du lịch | 01/10/2007 |  | 5208003442 | 15 |  | 5 |  |
| 13 | Nguyễn Hoàng Phong  25/12/1989 | 052089013888 |  | TS VN, 2020 | Kinh tế  (Tài chính - Ngân hàng) | 4/2012 |  | 5212006528 | 10 | 16 | 02 |  |

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo ngành Quản lý kinh tế của cơ sở đào tạo Trường Đại học Quy Nhơn**

| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy**  **(học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ**  (Đánh dấu X vào ô phù hợp) | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | PGS. TS. Đoàn Thế Hùng | Triết học | Học kỳ 1, năm thứ 1 | 4TC |  |  |  | Giảng viên chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy |
| TS. Tăng VănThạnh |
| TS. Nguyễn Thị Ngọc Thùy |
| 2 | TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc | Những vấn đề Kinh tế chính trị đương đại | Học kỳ 1, năm thứ 1 | 2TC |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| TS. Hồ Thị Minh Phương |
| 3 | TS. Lê Kim Chung | Kinh tế vi mô cho nhà quản lý | Học kỳ 1, năm thứ 1 | 2TC |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| PGS.TS. Đặng Thị Thanh Loan |
| 4 | PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền | Kinh tế vĩ mô cho nhà quản lý | Học kỳ 1, năm thứ 1 | 2TC |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| PGS.TS. Trân Thị Cẩm Thanh |
| 5 | PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền | Khoa học lãnh đạo và quản lý | Học kỳ 2, năm thứ 1 | 3TC |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| TS. Hồ Thị Minh Phương |
| 6 | TS. Lê Kim Chung | Quản lý nhà nước về kinh tế nâng cao | Học kỳ 2, năm thứ 1 | 2TC |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc |
| 7 | PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền |  | Học kỳ 3, năm thứ 2 | 3TC |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc |
| 8 | TS. Hồ Thị Minh Phương | Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn nâng cao | Học kỳ 3, năm thứ 2 | 3TC |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| TS. Nguyễn Thị Ngân Loan |
| 9 | TS. Nguyễn Thị Ngân Loan | Quản lý nhà nước về tài chính công và công sản nâng cao | Học kỳ 3, năm thứ 2 | 3TC |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| TS. Lê Kim Chung |
| 10 | TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc | Quản lý kinh tế trong toàn cầu hóa và phát triển bền vững ở Việt Nam | Học kỳ 2, năm thứ 1 | 3TC |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| TS. Hồ Thị Minh Phương |
| 11 | TS. Hồ Thị Minh Phương | Phương pháp nghiên cứu khoa học Quản lý kinh tế | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |  | 2TC |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc |
| 12 | TS. Nguyễn Thị Ngân Loan | Quản lý công nâng cao | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |  | 2TC |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| TS. Hồ Thị Minh Phương |
| 13 | TS. Bùi Thị Long | Luật kinh tế nâng cao | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | 2TC |  | Chuyên môn phù chủ trì giảng dạy |
| TS. Nguyễn Thanh Bình |
| 14 | PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương | Lịch sử tư tưởng quản lý | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 3TC |  | Chuyên môn phù chủ trì giảng dạy |
| PGS. TS. Hồ Xuân Quang |
| 15 | PGS. TS. Đoàn Thế Hùng | Văn hóa trong quản lý và kinh doanh | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |  | 2TC |  | Chuyên môn phù chủ trì giảng dạy |
| TS. Nguyễn Thị Ngọc Thùy |
| 16 | TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc | Kinh tế học quản lý | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |  | 2TC |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| PGS.TS. Trần Thị Cẩm Thanh |
| 17 | TS. Dương Bạch Dương | Tâm lý học quản lý | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |  | 2TC |  | chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| TS. Đỗ Hải Hoàn |
| 18 | TS. Hoàng Thị Hoài Hương | Kinh tế đầu tư nâng cao | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | 2TC |  | chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| TS. Đào Quyết Thắng |
| 19 | PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ | Quản lý tổ chức và nhân sự | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 3TC |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| TS. Nguyễn Thị Ngân Loan |
| 20 | TS. Hồ Thị Minh Phương | Quản lý nhà nước về du lịch | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 2TC |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh |
| 21 | TS. Nguyễn Đình Thiện | Quản lý nhà nước về doanh nghiệp | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | 3TC |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc |
| 22 | PGS.TS. Ngô Quang Minh | Phát triển kinh tế vùng và địa phương | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | 2TC |  | chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| PGS.TS. Bùi Quang Bình |
| 23 | PGS.TS. Lê Thị Anh Vân | Quản lý sự thay đổi và đổi mới | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | 2TC |  | Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| TS. Lê Kim Chung |
| TS. Trần Thanh Phong |
| 24 | TS. Tăng VănThạnh | Quản lý nhà nước về xã hội | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | 2TC |  | chuyên môn phù chủ trì giảng dạy |
| TS. Đinh Anh Tuấn |
| 25 | PGS.TS. Bùi Quang Bình | Quản lý nhà nước về thương mại | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | 2TC |  | chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| PGS.TS. Ngô Quang Minh |
| TS. Phạm Thị Bích Duyên |
| 26 | PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ | Quản trị chiến lược nâng cao | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 2TC |  | chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án |
| PGS.TS. Bùi Quang Bình |
| 27 | PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền | Thực tập 1 | Học kỳ 2, năm thứ 1 | 3TC |  |  |  |  |
| PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ |
| TS. Lê Kim Chung |
| TS. Nguyễn Thị Ngân Loan |
| TS. Hồ Thị Minh Phương |
| TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc |
| … |
| 28 | PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền | Thực tập 2 | Học kỳ 2, năm thứ 1 | 3TC |  |  |  |  |
| PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ |
| TS. Lê Kim Chung |
| TS. Nguyễn Thị Ngân Loan |
| TS. Hồ Thị Minh Phương |
| TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc |
| … |
| 29 | PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền | Đề án tốt nghiệp thạc sĩ | Học kỳ 4, năm thứ 2 | 9TC |  |  |  |  |
| PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ |
| TS. Lê Kim Chung |
| TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc |
| TS. Nguyễn Thị Ngân Loan |
| TS. Hồ Thị Minh Phương |
| … |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo Quản lý kinh tế của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | Đoàn Thế Hùng, 17/01/1973, Trưởng khoa | Tiến sĩ, năm 2008; Phó Giáo sư năm 2014 | Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử |  |
| 2 | Hồ Thị Minh Phương, 19/9/1980, Phó Trưởng khoa | Tiến sĩ, năm 2018 | Kinh tế học/Kinh tế chính trị |  |
| 3 | Nguyễn Trung Kiên, 17/10/1977, Phó Trưởng khoa | Thạc sĩ, năm 2007 | Chủ nghĩa xã hội khoa học |  |
| 4 | Nguyễn Thị Bích Ngọc, 07/6/1980, Trưởng Bộ môn | Tiến sĩ, năm 2018 | Kinh tế học/Kinh tế chính trị |  |
| 5 | Ngô Thị nghĩa Bình, 22/6/1976, Trưởng Bộ môn | Tiến sĩ, năm 2016 | Triết học |  |
| 6 | Bùi Thị Long, 3/1/1978, Trưởng Bộ môn | Tiến sĩ, năm 2016 | Luật kinh tế |  |
| 7 | Nguyễn Thị Ngân Loan, 18/8/1974, Trưởng Bộ môn | Tiến sĩ, năm 2009 | Kinh tế |  |

1. **Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo Quản lý kinh tế do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề**  **tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
|  | MS 02.05.2019 | Cấp Tỉnh | Giảm nghèo bền vững ở tỉnh Bình Định hiện nay | Nguyễn Đình Hiền | 2019 | 2019 | XS | PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương  Học phần: Lịch sử tư tưởng Quản lý kinh tế |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo Quản lý kinh tế của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trìn công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Đình Hiền (2019), *Phát triển Logistics miền trung,* NXB Lao động-Xã hội, Hà Nội. |  |
| 2 | Nguyễn Đình Hiền (2020), *Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung,* NXB Tài chính, Hà Nội. |  |
| 3 | Nguyễn Đình Hiền (2021), *Thương mại và Logistics Việt Nam thời kỳ đổi mới triển vọng đến 2045,* NXB Lao động, Hà Nội. |  |
| 4 | Nguyễn Đình Hiền (2019), *Phát triển Logistics miền Trung,* NXB Lao động-Xã hội, Hà Nội. |  |
| 5 | TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc (2019), *Phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Định (Sách chuyên khảo)*, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019. |  |
| 6 | TS.Hồ Thị Minh Phương (2019), *Phát triển kinh tế du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong hội nhập quốc tế (Sách chuyên khảo)*, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019. |  |
| 7 | Nguyễn Đình Hiền – Hồ Thị Minh Phương (2019), “Giải quyết quan hệ lợi ích tạo động lực phát triển du lịch qua thực tế vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung”*,* *Hội thảo KH quốc tế “Xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch vùng Duyên hải miền Trung”,* tại Thành phố Huế |  |
| 8 | Nguyễn Đình Hiền (2020), “Phát triển Logistics vùng Duyên hải miền Trung”*, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia*, Học viện chính trị quốc gia HCM |  |
| 9 | Nguyễn Đình Hiền (2021), “Tăng trưởng xanh - một động lực quan trong để phát triển bền vững khu vực miền Trung - Tây nguyên,” *Hội thảo khoa học quốc gia* tại Trường Đại học Quy Nhơn. |  |
| 10 | Nguyễn Đình Hiền (2021), “*Giải pháp hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở trường đại học hiện nay”,*  *Tạp chí quản lý giáo dục*, Tháng 6/ 2021. |  |
| 11 | Nguyễn Đình Hiền (2021), “Phát triển cơ sở hạ tầng Logistics ở tỉnh Phú Yên: Thực trạng và giải pháp”, *Hội thảo KH quốc tế Thương mại và Logistics Việt Nam 35 đổi mới- Những vấn đề lý luận và thực tiễn*, tại Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội. |  |
| 12 | Nguyễn Đình Hiền (2022), “*Tăng cường quản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định”,* T*ạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương*, Số 614, Tháng 7/2022. |  |
| 13 | Nguyễn Đình Hiền (2022), “Phát triển nền kinh tế số và vai trò của trường đại học hiện nay”, *Hội thảo khoa học quốc gia về Kế toán và Kiểm toán năm 202*2, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tháng 11/2022. |  |
| 14 | Nguyễn Đình Hiền, Hồ Thị Minh Phương (2019), “Giải quyết quan hệ lợi ích tạo động lực phát triển du lịch qua thực tiễn tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, *Kỷ yếu hội nghị Phát triển du lịch miền Trung và Tây nguyên*, tại Thành phố Huế. |  |
| 15 | Hồ Thị Minh Phương, Nguyễn Trung Kiên (2019), “*Đánh giá cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm yếu đối với du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong hội nhập quốc tế”*, *Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương*, số 544, tháng 7, trang 14 - 16. |  |
| 16 | Hồ thị Minh Phương (2020), “Du lịch xanh – Hướng đi mới cho phát triển bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, *Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, Tăng trưởng xanh: Quản trị và phát triển doanh nghiệ*p, tại Trường Đại học Quy Nhơn, NXB Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. |  |
| 17 | Nga Thi Viet Nguyen, Chi Thi Kim Nguyen, Phuong Thi Minh Ho, Huong Thi Nguyen & Duy Van Nguyen (2021), “*How does capital structure affect firm's market competitiveness*?” (Cấu trúc vốn ảnh hưởng như thế nào đến khả năng cạnh tranh trên thị trường của doanh nghiệp?), *Cogent Economics & Finance*, Tháng 10.  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23322039.2021.2002501 |  |
| 18 | Hồ Thị Minh Phương, Lê Thị Ái Phượng (2021), “*Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định”,* *Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương*, số 597, tháng 9, trang 65 – 67. |  |
| 19 | Hồ Thị Minh Phương (2021), “*Quản lý chuỗi liên kết để nâng cao chất lượng chuỗi sản phẩm du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”*, *Kinh tế và dự báo*, số 29, tháng 10, trang 56-58. |  |
| 20 | Hồ Thị Minh Phương, Huỳnh Trần Thị thùy Trang (2022), “*Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định”, Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương*, số 606, tháng 3, trang 22-24. |  |
| 21 | Hồ Thị Minh Phương, Nguyễn Văn Bảo (2022), “*Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định”, Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương*, số 616, tháng 8, trang 43-45. |  |
| 22 | Hồ Thị Kim Ngọc, Hồ Thị Minh Phương (2022), “*Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước của phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định,” Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương*, số 616, tháng 8, trang 65 – 67. |  |
| 23 | Hồ Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Trung Kiên (2022), Lợi ích của cộng đồng dân cư từ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bình Định, *Kỷ yếu Hội nghị quốc tế về văn hóa, giáo dục và du lịch với sự phát triển*, tại Ninh Thuận, tháng 8, NXB Tài Chính. |  |
| 24 | Nguyễn Thị Bích Ngọc (2019), *“Phát triển dịch vụ vận tải biển tại tỉnh Bình Định”,* *Tạp chí Kinh tế và Dự báo*, số 16, tháng 6, trang 108-110. |  |
| 25 | Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đặng Thị An(2019), “*Kinh tế biển tỉnh Bình Định – Nhìn từ góc độ lợi ích kinh tế của cộng đồng dân cư”,* *Tạp chí Kinh tế và Dự báo*, số 19, tháng 7, trang 61-63. |  |
| 26 | Nguyễn Thị Bích Ngọc(2020)*, “Phát triển bền vững du lịch tỉnh Bình Định”,* *Tạp chí Kinh tế và dự báo*, số 13, tháng 5, trang 105 -108. |  |
| 27 | Quynh Hoa Duong , Institute of State and Law, Vietnam Academy of Social Sciences; Thi Bich Ngoc Nguyen, Quy Nhon University; Thi Kim Chi Nguyen, Hanoi University of Business and Technology (2021), *The impact of perceived regulatory support on social entrepreneurial intention: A survey dataset in Vietnam.*. Received 11 March 2021, Revised 22 May 2021, Accepted 14 June 2021,Available online 17June 2021. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340921005175> |  |
| 28 | Nguyễn Thị Bích Ngọc (2021), *“Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khai thác thủy sản ở tỉnh Bình Định”,* *Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương*, số 592, tháng 7, trang 22-24. |  |
| 29 | Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Trọng Thiện(2021), “*Thực trạng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định”*, *Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương*, số 598, tháng 10, trang 30-32. |  |
| 30 | Ngô Trọng Phi, Nguyễn Thị Bích Ngọc(2021), “*Nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống kênh phân phối vế xổ số tại công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng”,* *Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương*, số 598, tháng 10, trang 36-38. |  |
| 31 | Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đặng Kim Hoà(2022),” *Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định*”, *Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương*, số 607, tháng 3, trang 77- 79. |  |
| 32 | Châu Ngọc Thịnh, Nguyễn Thị Bích Ngọc (2022), *“Thực trạng quản lý chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định*”, *Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương*, số 608, tháng 4, trang 31- 33. |  |
| 33 | Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trương Quốc Bảo(2022), “*Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về hệ thống chợ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định”* , *Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương*, số 608, tháng 4, trang 65- 67. |  |
| 34 | Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thế Toàn(2022), “*Thực trạng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định”,* *Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương*, số 617, tháng 8, trang 43-45. |  |
| 35 | Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Thị Kim Thoa (2022), “*Quản lý nhà nước về người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài”*, *Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương*, số 618, tháng 9, trang 16- 18. |  |
| 36 | Nguyễn Thị Ngân Loan, Lê Thị Thu Sang (2022), “*Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ở huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai”,* *Tạp chí Kinh tế và Dự báo*, số 05, tháng 02/2022, 78-81. |  |
| 37 | Nguyễn Thị Ngân Loan, Lê Anh Tân (2022), “*Nâng cao hiệu quả phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định”,* Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 20, tháng 07/2022, 94-97. |  |

1. **Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo Quản lý kinh tế của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục** | **Số**  **lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần**  **/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| 1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Tất cả các học phần | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.2 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Tất cả các học phần | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.3 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành, ngoại ngữ | Cả khóa học |  |
| 1.4 | Phòng xử án mô phỏng | 01 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 2, 3 |  |
| 2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 3 | 3.339 | Tất cả các học phần | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Giáo trình Triết học (Khoa học xã hội và nhân văn) | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2018, Việt Nam | 20 | Triết học | XHTH 501 | Học kỳ 1 |  |
| 2 | Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật , 2021, Việt Nam | 100 | Những vấn đề kinh tế chính trị đương đại; Quản lý kinh tế trong toàn cầu hoá và phát triển bền vững ở Việt Nam | QLCT801; QLTC819; | Học kỳ 1, 2 |  |
| 3 | Phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Định (Sách chuyên khảo) | TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc | Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật , 2019, Việt Nam | 10 | Quản lý kinh tế trong toàn cầu hoá và phát triển bền vững ở Việt Nam; Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn nâng cao; Phát triển kinh tế vùng và địa phương | QLTC819;  QLNT 817;  QLĐP 822 | Học kỳ 2, 3 |  |
| 4 | Phát triển kinh tế du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong hội nhập quốc tế (Sách chuyên khảo) | TS.Hồ Thị Minh Phương | Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật , 2019, Việt Nam | 10 | Quản lý kinh tế trong toàn cầu hoá và phát triển bền vững ở Việt Nam; Quản lý nhà nước về du lịch; Phát triển kinh tế vùng và địa phương | QLTC819;  QLDL 820;  QLĐP 822 | Học kỳ 2, 3 |  |
| 5 | Kinh tế vi mô cho nhà quản lý | Khoa Quản lý kinh tế | Nhà xuất bản Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2019, Việt Nam | 15 | Kinh tế vi mô cho nhà quản lý; Kinh tế học quản lý | QLVM 802; QLKT810 | Học kỳ 1 |  |
| 6 | Giáo trình kinh tế học vĩ mô | Trần Thị Cẩm Thanh (chủ biên), Nguyễn Ngọc Tiến, Sử Thị Thu Hằng, Lê Việt An, Ngô Thị Thanh Thúy, Đào Quyết Thắng, Ngô Thị Anh Thư, Lê Thị Thanh Bình | Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2019, Việt Nam | 30 | Kinh tế vĩ mô cho nhà quản lý; Kinh tế học quản lý | QLVM 803; QLKT810 | Học kỳ 1, 2 |  |
| 7 | Bài giảng Kinh tế vĩ mô | Nguyễn Văn Ngọc | Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân, , 2020, Việt Nam | 2 | Kinh tế vĩ mô cho nhà quản lý; Kinh tế học quản lý | QLVM 803; QLKT810 | Học kỳ 1 |  |
| 8 | Phát triển kỹ năng lãnh đạo | John C.Maxwell | Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, 2007, tái bản 2019, Việt Nam | 10 | Khoa học lãnh đạo và quản lý; Quản lý công nâng cao; Quản lý tổ chức và nhân sự; | QLLĐ 804; QLQC 806; QLNS 816; | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 9 | Khoa học lãnh đạo | Học viện chính trị quốc gia HCM | Nhà xuất bản Lý luận chính trị, 2019, Việt Nam | 2 | Khoa học lãnh đạo và quản lý; Quản lý tổ chức và nhân sự; | QLLĐ 804;  QLNS 816; | Học kỳ 2 |  |
| 10 | Quản lý kinh tế (Dùng cho cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế), | Khoa Quản lý kinh tế | Nhà xuất bản Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2019, Việt Nam | 5 | Quản lý nhà nước về kinh tế nâng cao | QLNC 814 | Học kỳ 2 |  |
| 11 | Phân tích và đánh giá chính sách | Nguyễn Văn Phúc | Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật , 2019, Việt Nam | 5 | Phân tích chính sách kinh tế nâng cao; Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn nâng cao; | QLCS 815 | Học kỳ 3 |  |
| 12 | Giáo trình Tài chính công và công sản | Trần Văn Giao | Học viện hành chính Quốc gia, năm 2019, Việt Nam | 10 | Quản lý công nâng cao; Quản lý nhà nước về tài chính công và công sản nâng cao | QLCC 818 | Học kỳ 1, 3 |  |
| 13 | Tài liệu giảng dạy, Quản lý nhà nước và nông nghiệp, nông thôn nâng cao | Hồ Thị Minh Phương | Lưu hành nội bộ, 2020. | 5 | Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn nâng cao | QLNT 817 | Học kỳ 3 |  |
| 14 | Thu hút đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam | Trần Minh Châu – Đỗ Thùy Ninh | Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên,, 2019, Việt Nam | 5 | Phân tích chính sách kinh tế nâng cao; Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn nâng cao; | QLCS 815  QLNT 817 | Học kỳ 3 |  |
| 15 | Tài liệu học tập, Quản lý kinh tế trong toàn cầu hoá và phát triển bền vững ở Việt Nam | TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc | Lưu hành nội bộ, 2021. | 5 | Quản lý kinh tế trong toàn cầu hoá và phát triển bền vững ở Việt Nam | QLTC819 | Học kỳ 2 |  |
| 16 | Tài liệu giảng dạy Phương pháp nghiên cứu khoa học Quản lý kinh tế | Hồ Thị Minh Phương | Lưu hành nội bộ, 2022. | 10 | Phương pháp nghiên cứu khoa học Quản lý kinh tế; thực tập 1; thực tập hai, đề án/ luận văn thạc sỹ | QLKT 805;  QLTT 831;  QLTT 832; QLĐA833 | Học kỳ 1, 2, 3,4 |  |
| 17 | Tài liệu giảng dạy Văn hóa quản lý và kinh doanh | Đoàn Thế Hùng | Lưu hành nội bộ, 2021. | 10 | Văn hóa trong quản lý và kinh doanh | QLVH 809 | Học kỳ 1 |  |
| 18 | Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam | Đặng Đình Đào, Nguyễn Đức Diệp, Nguyễn Thị Diệu Chi, Nguyễn Thị Hải Yến, Đặng Thị Thúy Hồng | Nhà xuất bản lao động – xã hội, 2019, Việt Nam | 5 | Quản lý tổ chức và nhân sự;  Quản lý kinh tế trong toàn cầu hoá và phát triển bền vững ở Việt Nam | QLNS 816; QLTC819 | Học kỳ 2 |  |
| 19 | Phát triển hệ thống Logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững (Những vấn đề lý luận và thực tiễn) | Nguyễn Quang Hồng, Đỗ Ngọc Mỹ, Nguyễn Vĩnh Thanh, Đặng Đình Đào | Nhà xuất bản lao động – xã hội, 2020, Việt Nam | 5 | Quản lý tổ chức và nhân sự; Quản lý kinh tế trong toàn cầu hoá và phát triển bền vững ở Việt Nam; Phát triển kinh tế vùng và địa phương | QLNS 816; QLTC819;  QLĐP 822 | Học kỳ 2, 3 |  |
| 20 | Một số vấn đề thương mại dịch vụ Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế | Đặng Đình Đào, Nguyễn Vĩnh Thanh, Phạm Nguyên Minh, Phạm Cảnh Huy | Nhà xuất bản lao động – xã hội, 2017, Việt Nam | 5 | Quản lý kinh tế trong toàn cầu hoá và phát triển bền vững ở Việt Nam; Quản lý nhà nước về thương mại | QLTC819; QLTM826 | Học kỳ 2, 3 |  |
| 21 | Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế | Đặng Đình Đào, Tạ Văn Lợi, Nguyễn Minh Sơn, Đặng Thị Thúy Hồng | Nhà xuất bản lao động – xã hội, 2018, Việt Nam | 5 | Quản lý kinh tế trong toàn cầu hoá và phát triển bền vững ở Việt Nam; Quản lý nhà nước về thương mại | QLTC819;  QLTM826 | Học kỳ 2, 3 |  |
| 22 | Thương mại và logistics Việt Nam thời kỳ đổi mới triển vọng đến năm 2045 | Đặng Đình Đào, Tạ Văn Lợi, Trần Văn Hòa, Trương Tấn Quân | Nhà xuất bản lao động – xã hội, 2021, Việt Nam | 5 | Quản lý kinh tế trong toàn cầu hoá và phát triển bền vững ở Việt Nam; Quản lý nhà nước về thương mại | QLTC819;  QLTM826 | Học kỳ 2, 3 |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo Quản lý kinh tế**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số**  **lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Máy tính để bàn | 2020 | 150 | Cái | Tất cả các học phần | Học kỳ 1, 2, 3,4 |  |  |
| 2 | Máy chủ | 2016 | 02 | Cái | Tất cả các học phần | Học kỳ 1, 2, 3,4 |  |  |
| 3 | Phòng thực hành máy tính  *- Máy tính để bàn* | 2020 | 90 | Cái | Phương pháp nghiên cứu khoa học Quản lý kinh tế; Thực tập 1; thực tập 2; Đề án tốt nghiệp | Học kỳ 1, 2, 3,4 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

**Trưởng Khoa**

**PGS.TS. Đoàn Thế Hùng**

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**PHỤ LỤC 3**

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

*(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)*

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Bình Định., ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **Ngôn ngữ Anh** Mã ngành: **8220201**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

**1. Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc**  **Hộ chiếu;**  **Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ, nước, năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã**  **công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuyển dung** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | Nguyễn Thị Thu Hiền  25/9/1969 | 211702372, Việt Nam | GVCC | PGS.TS, VN, 2011 | Tiếng Anh | 20/8/1992 |  | 3796032167 | 30 | 0 | 3 | Chủ trì ngành Ngôn ngữ Anh |
| 2 | Lê Nhân Thành  1/1/1970 | 211257202, Việt Nam | GVC | TS, ÚC, 2015 | Tiếng Anh | 1/9/1995 |  | 3796032260 | 27 | 0 | 1 |  |
| 3 | Trương Văn Định  11/8/1969 | 211112472, Việt Nam | GVC | TS, VN, 2017 | Tiếng Anh | 1/9/1994 |  | 3796032166 | 28 | 0 | 1 |  |
| 4 | Bùi Thị Đào  10/9/1977 | 211648383, Việt Nam | GVC | TS, VN, 2010 | Tiếng Anh | 1/8/1999 |  | 3701003230 | 23 | 0 | 0 |  |
| 5 | Hà Thanh Hải  10/5/1969 | 211545843,  Việt Nam | GVC | Tiến sỹ, VN, 2012 | Tiếng Anh | 10/9/1993 |  | 3796032306 | 29 | 0 | 2 |  |
| 6 | Nguyễn Quang Ngoạn  31/12/1973 | 211558383, Việt Nam | GVCC | PGS.TS, VN, 2009 | Tiếng Anh | 1996 |  | 3796032275 | 26 | 0 |  |  |
| 7 | Võ Duy Đức  05/06/1972 | 211442411,  Việt Nam | GVC | TS, Úc, 2012 | Ngôn ngữ học ứng dụng | 1/9/1995 |  | 3796032103 | 27 | 0 | 2 |  |
| 8 | Nguyễn Thị Ái Quỳnh  20/1/1972 | 215479596, Việt Nam | GVC | TS, VN, 2005 | Tiếng Pháp | 7/9/1996 |  | 3796032098 | 26 | 0 | 1 |  |
| 9 | Võ Minh Hải  24/5/1981 | 052081011266; Việt Nam | GVC | TS,  Việt Nam, 2015 | Văn học Trung đại Việt Nam – Hán nôm | 06/10/2003 |  | 3707000989 | 20 | 02 | 04 |  |
| 10 | Tôn Nữ Mỹ Nhật  1/1/01970 | 215047629;  Việt Nam | PGS, 2010 | TS,  Việt Nam, 2006 | Ngôn ngữ Anh | 15/10/1992 |  | 3796032169 | 30 | 02 | 04 |  |
| 11 | Nguyễn Tiến Phùng  02/4/1977 | 052077010140 |  | TS Úc, 2020 | Ngôn ngữ học ứng dụng  (Tiếng Anh) | từ tháng 8/1998 |  | 3701003326 | 24 |  | 01 đề tài + 08 bài báo |  |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo**

| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy (học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ** | | | | **Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiên chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/huớng dẫn luận văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Tiếng Anh viết văn bản khoa học; Ngữ pháp chức năng; Thực tập 1; Thực tập 2; Thuyết đánh giá; Ngôn ngữ học đối chiếu. | Học kỳ 1,2 năm học 2022-2023 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 2 | Lê Nhân Thành | Phương pháp nghiên cứu; Công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ; Kiểm tra đánh giá khả năng ngôn ngữ; Lý thuyết dịch thuật; Đọc văn bản khoa học ; Thực tập 1; Thực tập 2. | Học kỳ 1,2 năm học 2022-2023 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 3 | Trương Văn Định | Ngôn ngữ học đại cương; Ngôn ngữ và văn hóa; Ngữ pháp lý thuyết; Lý thuyết dịch thuật; Nghiên cứu giao tiếp giao văn hóa. | Học kỳ 1,2 năm học 2022-2023 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 4 | Bùi Thị Đào | Hoa Kỳ học; Ngôn ngữ học xã hội. | Học kỳ 1,2 năm học 2022-2023 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 5 | Hà Thanh Hải | Ngôn ngữ học ứng dụng; Ngôn ngữ học tri nhận; Ngôn ngữ và văn hóa; Thực tập 1; Thực tập 2; Đọc văn bản khoa học. | Học kỳ 1,2 năm học 2022-2023 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 6 | Nguyễn Quang Ngoạn | Ngữ dụng học; Thiết kế chương trình; Ngữ nghĩa học; Nghiên cứu giao tiếp giao văn hóa; Thực tập 1; Thực tập 2. | Học kỳ 1,2 năm học 2022-2023 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 7 | Võ Duy Đức | Thuyết đánh giá; Tiếp thu ngôn ngữ thứ nhất và ngôn ngữ thứ hai; Tiếng Anh chuyên ngành; Thiết kế chương trình. | Học kỳ 1,2 năm học 2022-2023 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 8 | Nguyễn Thị Ái Quỳnh | Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) | Học kỳ 1,2 năm học 2022-2023 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 9 | Võ Minh Hải | Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) | Học kỳ 1,2 năm học 2022-2023 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 10 | Tôn Nữ Mỹ Nhật | Những đường hướng phân tích diễn ngôn; Ngôn ngữ học đối chiếu; Ngôn ngữ học ứng dụng; Ngữ nghĩa học. | Học kỳ 1,2 năm học 2022-2023 | x |  |  |  | Giảng viên hợp đồng |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Thị Thu Hiền  25/9/1969 | PGS.TS, VN, 2011 | Tiếng Anh |  |
| 2 | Lê Nhân Thành  1/1/1970 | TS, ÚC, 2015 | Tiếng Anh |  |
| 3 | Trương Văn Định  11/8/1969 | TS, VN, 2017 | Tiếng Anh |  |
| 4 | Bùi Thị Đào  10/9/1977 | TS, VN, 2010 | Tiếng Anh |  |
| 5 | Hà Thanh Hải  10/5/1969 | Tiến sỹ, VN, 2012 | Tiếng Anh |  |
| 6 | Nguyễn Quang Ngoạn  31/12/1973 | PGS.TS, VN, 2009 | Tiếng Anh |  |
| 7 | Võ Duy Đức  05/06/1972 | TS, Úc, 2012 | Ngôn ngữ học ứng dụng |  |
| 8 | Nguyễn Thị Ái Quỳnh  20/1/1972 | TS, VN, 2005 | Tiếng Pháp |  |
| 9 | Võ Minh Hải  24/5/1981 | TS,  Việt Nam, 2015 | Văn học Trung đại Việt Nam – Hán nôm |  |
| 10 | Tôn Nữ Mỹ Nhật  1/1/01970 | TS,  Việt Nam, 2006 | Ngôn ngữ Anh |  |

Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở do cơ sở đào tạo thực hiện(kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)

| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề  tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cấp trường | Đổi mới phương pháp dạy kĩ năng viết tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ | Nguyễn Thị Thu Hiền | 2002 |  |  |  |  |
|  |  | Cấp trường | Giảng dạy tiếng Anh không chuyên ngữ theo định hướng TOEIC | Nguyễn Thị Thu Hiền | 2011 |  |  |  |  |
|  |  | Cấp trường | Các đường hướng tiếp cận nét nghĩa liên nhân trong nghiên cứu diễn ngôn so sánh tiếng Anh và tiếng Việt | Nguyễn Thị Thu Hiền | 2017 |  |  |  |  |
|  |  | Cấp trường | Nghiên cứu khó khăn của sinh viên năm nhất ngành sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học quy nhơn trong quá trình học kỹ năng nói và đề xuất giải pháp | Bùi Thị Đào | 2019 |  |  |  |  |
|  | 583/QĐ- ĐHQN, G2020. 183.02 | Cấp trường | Biên dịch 3 | Bùi Thị Đào | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | Cấp bộ | Khai Thác giá trị Ngôn ngữ và Văn hoá của sử thi Êđê | Bùi Thị Đào (Đồng tác giả)- Thành viên chính tham gia thực hiện đề tài) |  |  |  |  |  |
|  |  | Cấp trường | Some measures for improving the effectiveness of studying ESP for Quynhon University’s PT students | Trương Văn Định | 314/QĐ-ĐHQN ngày 04/4/2008 | 11/4/2008 | Khá |  |  |
|  | Mã số: T09.25312 | Cấp cơ sở | Tìm hiểu nhân danh, địa danh Nam Trung bộ từ góc nhìn văn hoá | Võ Minh Hải | Số: 1468/QĐ – ĐHQN, ngày 06/9/2010 | 24.9.2010 | Tốt |  |  |
|  | Mã số: T2010.27212 | Cấp cơ sở | Du ký quốc ngữ của Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục đầu thế kỷ XX | Võ Minh Hải  Thành viên |  |  | Tốt | Trần Thị Tú Nhi |  |
|  | Mã số: T2011.316.26 | Cấp cơ sở | Ngôn ngữ thơ Thiền Lý Trần & Đường Tống từ góc nhìn so sánh | Võ Minh Hải | Số: 488/QĐ – ĐHQN, ngày 27/3/2012 | 30/3/2012 | Tốt |  |  |
|  | Mã số: B.2010.28.24 | Cấp Bộ | Ca dao dân ca  Nam Trung bộ | Võ Minh Hải  Thành viên |  |  | Tốt | Nguyễn Ngọc Quang, Trần Xuân Toàn, Huỳnh Chương Hưng, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Mai |  |
|  | Mã số: T2012.367.38 | Cấp cơ sở | Sự Giao thoa giữa Đông và Tây trong ngôn ngữ thơ Xuân Diệu | Võ Minh Hải  Thành viên |  |  | Tốt | Nguyễn Thị Nguyệt Trinh, Lê Minh Kha |  |
|  | Mã số: T2013.407.16 | Cấp cơ sở | Thơ Nôm Nguyễn Khuyến trên tiến trình hiện đại hoá văn học Việt Nam | Võ Minh Hải  Thành viên |  |  | Tốt | Trần Thị Tú Nhi |  |
|  | Số: 631/ QĐ – ĐHQN, ngày 01/4/2014  Mã số: T2014.440.18 | Cấp cơ sở | Hệ thống thể loại văn học Hán Nôm trong Sách giáo khoa Ngữ văn bậc THPT | Võ Minh Hải | Số: 4761/QĐ – ĐHQN, ngày 28/9/2015 | 09/10/2015 | Tốt |  |  |
|  | Mã số: T.2019.638.33 |  | Văn tế Hán Nôm Bình Định: Đặc điểm và diện mạo | Võ Minh Hải | Số: 2534/QĐ- ĐHQN, ngày 27/10/2020 | 03/11/2020 | Tốt |  |  |
|  | B.2019-DQN-08 | Cấp Bộ | Văn học Hán Nôm của miền Nam trung bộ trong tiến trình văn học cổ điển Việt Nam | Võ Minh Hải | Số: 4632/ QĐ – BGDĐT, ngày 09/12/2021 | 22/12/2021 | Xuất sắc | Nguyễn Thanh Sơn, Trần Xuân Toàn, Trần Thị Tú Nhi, Nguyễn Đình Thu, Lê Minh Kha, Trần Thị Tú Nhi |  |
|  | T08.229.05 | Cấp cơ sở | Trình độ tiếng Anh của sinh viên đầu khóa và một số đề xuất để nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tiếng Anh của Trường Đại học Quy Nhơn. Mã số: T08.229.05 | Lê Nhân Thành | 2009 | 2009 |  | Trần Thị Thanh Huyền |  |
|  |  | Trường ĐH Quy Nhơn | Factors to Consider: Developing EFL Students’ Writing Skill | Tôn Nữ Mỹ Nhật | 1999 | 1999 |  |  |  |
|  |  | Trường ĐH Quy Nhơn | Những giải pháp nhắm nâng cao chất lượng dạy học 4 kỹ năng thực hành tiếng ở Khoa Ngoại Ngữ, Trường ĐH Quy Nhơn | Tôn Nữ Mỹ Nhật | 2000 | 2000 |  |  |  |
|  |  | Trường ĐH Duy Tân | Nghiên cứu các giải pháp phát triển năng lực tiếng Anh của đội ngũ giảng viên ở trường Đại học Duy Tân | Tôn Nữ Mỹ Nhật | 2022 | 2022 |  |  |  |
|  | B2007.28.11 | Bộ GD-ĐT | Thực trạng và các biện pháp nâng cao kết quả dạy và học tiếng Anh ở cbậc trung học cơ sở, Tỉnh Bình Định | Tôn Nữ Mỹ Nhật | 2007 | 2007 |  |  |  |
|  | B2010-28-23 | Bộ GD-ĐT | Nghiên cứu dạy và học tiếng Anh ở bậc tiểu học ở Tỉnh Bình Định | Tôn Nữ Mỹ Nhật | 2011 | 2011 |  |  |  |
|  |  | Trường ĐH Quy Nhơn | Nghiên cứu tiềm năng dạy các môn khoa học cơ bản bằng tiếng Anh tại trường Đại học Quy Nhơn: Thực trạng và giải pháp | Tôn Nữ Mỹ Nhật (thành viên) | 2016 | 2016 |  |  |  |
|  |  | Cấp cơ sở | Ảnh hưởng của tiếng Anh và tiếng Việt lên quá trình học kỹ năng nói tiếng Pháp của sinh viên tiếng Anh học tiếng Pháp | Nguyễn Thị Ái Quỳnh | 2017 | 2017 |  |  |  |
|  |  | Cấp cơ sở | Nghiên cứu thuyết hành vi ngôn ngữ và các khuynh hướng ứng dụng vào đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh | Nguyễn Quang Ngoạn | 2017 | 2017 |  |  |  |
|  |  | Cấp cơ sở | Xây dựng mô hình tiếng Anh cộng đồng tại trường Đại học Quy Nhơn | Nguyễn Quang Ngoạn | 2015 | 2015 |  |  |  |
|  |  | Cấp cơ sở | Đánh giá hiệu quả phần mềm Dyned trong việc học tiếng Anh của các lớp Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 | Nguyễn Quang Ngoạn 2016 (thành viên) | 2016 | 2016 |  |  |  |
|  | 1715/QĐ-ĐHQN ngày 12 tháng 8 năm 2020  T2020.697.45 | Cấp Trường | Đổi mới mô hình thực tập sư phạm Trường Đại học Quy Nhơn | Võ Duy Đức | 502/QĐ-ĐHQN ngày 28 tháng 2 năm 2022 | 24/03/2022 | Khá | Trần Quốc Tuấn  Võ Văn Duyên Em  Nguyễn Thị Hòa  Nguyễn Sỹ Đức  Nguyễn Thị Tường Loan |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình**

| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Cấu trúc Đề- Thuyết trong phân tích diễn ngôn (Minh họa trên ngữ liệu bản tin tiếng Anh và tiếng Việt. Sách - NXB Lao động – Xã hội |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Thực trạng dạy học tiếng Anh tại các trường PT khu vực Miền Trung và Tây Nguyên trong việc đảm bảo chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo đề án 2020. Tạp chí Giáo chức Việt nam, số 108. 3/2016 |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Nghĩa liên nhân của ngôn ngữ trong thể loại bình luận báo chí tiếng Anh- nhìn từ Ngữ pháp Chức năng và Thuyết Đánh giá. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, 3(41), 5/2016 |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Lời trích dẫn trong bản tin tiếng Anh dưới góc nhìn của ngữ pháp chức năng. Tạp chí Ngôn ngữ, 9(328), 50-58 |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, An Appraisal Study of Social Attitudes in News Reports towards President Obama’s Visit to Vietnam.VNU Journal of Science: Foreign Studies, Vol.32, No. 4 (2016), 21-29. |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Phương thức giao tiếp với độc giả của các bài bình luận báo chí về “Hồ sơ Panama” từ góc nhìn của thuyết đánh giá. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, Tập 1, số 1 (2017), 1-7. |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Subjectivity in English and Vietnamese Commentaries- An Appraisal Contrastive Analysis. Tạp chí Khoa học Đại học Quy Nhơn, số 2, tập 13 (2019) |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền,Thái độ và nhận thức của giáo viên ở Trung học phổ thông về phát triển nghề nghiệp. Tạp chí Giáo dục- Xã hội, số 96 (157) (2019), 51-54. |  |
|  | An investigation inot rhetorical devices in TED TALKS. Tạp chí Khoa học Đại học Quy Nhơn, số 4, tập 13 (2019) |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền,Nghĩa kinh nghiệm trong các bài thuyết trình TED về giáo dục. Tạp chí Khoa học Đại học Quy Nhơn, số , tập (2019) |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Writing 1.Giáo trình - NXB Công thương |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Dificulties encountering English Majors in Delivering Academic Presentations. Proceedings of the 8th OPENTESOL international conference (8/2020) |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Ngôn ngữ đánh giá trong các bài bình luận phim Tiếng Anh và Tiếng Việt. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 10, (303),10/ 2020 |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Appreciation in English and Vietnamese News  Reports towards Plastic Straws. Tạp chí Khoa học Đại học Quy Nhơn, số 4, tập 14 (8/2020) |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hiền, Biện pháp tu từ trong lời bình luận trên Twitter của Tổng thống Donald Trump. Tạp chí Khoa học Đại học Quy Nhơn, số 6 , tập 14 (12/2020) |  |
|  | Bùi Thị Đào, Các phương tiện ngôn ngữ tình thái biểu đạt nghĩa Cam Kết trong tiếng Anh và tiếng Việt Tạp chí Giáo dục. Số đặc biệt 5/2015. trang 213-215 |  |
|  | Bùi Thị Đào, Các phương tiện ngôn ngữ tình thái biểu đạt nghĩa Cầu Khiến trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tạp chí Ngôn Ngữ và đời sống. Số 9. Trang 24-26 |  |
|  | Bùi Thị Đào, Các phương tiện ngôn ngữ tình thái chức phận biểu đạt nghĩa Ý Nguyện trong tiếng Anh và tiếng Việt.Tạp chí Lí Luận – Khoa học Giáo dục. Số 404, trang 58-60 |  |
|  | Bùi Thị Đào, Tập quán Pháp trong sử thi Đăm Săn.Tạp chí giáo dục và xã hội. Số đặc biệt kỳ 2-tháng 4. Trang 177-181 |  |
|  | Bùi Thị Đào, Tìm hiểu hoạt động tự học các môn kỹ năng thực hành tiếng của sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Quy Nhơn.Tạp chí Trường Đại học Quy Nhơn, tập 12, số 6, trang 15-25 |  |
|  | Bùi Thị Đào, Một số khó khăn khi học kỹ năng nói của sinh viên năm nhất ngành sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Quy Nhơn, Dạy và học ngày nay. Tạp chí của trung ương hội khuyến học Việt Nam(2019). Trang 95-96 |  |
|  | Bùi Thị Đào, Hàm ý Đàm Thoại trong tập truyện ngắn bến quê của Nguyễn Minh Châu. tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. Số 10/2020, trang 16-19 |  |
|  | Bùi Thị Đào, Vấn đề công bố kết quả nghiên cứu của giảng viên về lĩnh vực xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.Tạp chí giáo dục và xã hội. Số 132(193), tháng 3/2022 |  |
|  | Trương Văn Định (2015), Dịch từ xưng hô trong hội thoại phê bình - Một số vấn đề cần lưu ý. Tạp chí Giáo dục &Xã hội, số đặc biệt tháng 4-2015, tr.29-33. |  |
|  | Trương Văn Định (2015), Yếu tố từ vựng biểu thái của hành động ngôn từ phê bình trong hội thoại Việt – Mĩ.Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 9 (239) 2015, tr.52-58. |  |
|  | Trương Văn Định (2016), Thái độ biểu hiện qua phát ngôn phê bình trong hội thoại tiếng Việt Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 1 (243) 2016, tr.36-39. |  |
|  | Trương Văn Định (2015), Dấu hiệu từ vựng biểu thái trong phát ngôn phê bình tiếng Anh Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 2 (269) 2018, tr.49-54 |  |
|  | Trương Văn Định (2019),, An appraisal of homosexuality in English-Vietnamese articles Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 11 (291) 2019, tr.17-24 (đồng tác giả). |  |
|  | Trương Văn Định (2020), Thái độ biểu hiện qua phát ngôn phê bình trong hội thoại tiếng Anh Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 10 (303) 2020, tr.26-37. |  |
|  | Võ Minh Hải (2009), Văn tuyển Hán Nôm (Giáo trình điện tử), Trường Đại học Quy Nhơn | (QĐ tuyển chọn số: 1689/ QĐ – ĐHQN ngày 04/12/2009) |
|  | Võ Minh Hải (2020), Ngôn ngữ Truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa, Nxb KHXH, Hà Nội, 251 trang. |  |
|  | Võ Minh Hải (2021), Văn tế Hán Nôm Bình Định – Nghiên cứu và tuyển chú, Nxb KHXH, Hà Nội, 360 trang. |  |
|  | Nguyễn Thị Nguyệt Trinh, Lê Minh Kha, Võ Minh Hải (2021), Giao thoa Đông Tây trong thơ Xuân Diệu, Nxb KHXH, 291 trang. | Viết chung |
|  | Võ Minh Hải (2008), “Hàm nghĩa văn hóa của hai chữ Đông và Tây trong văn học trung đại Việt Nam”, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, (1+2), tr.54-62 |  |
|  | Võ Minh Hải (2011), “Hàm nghĩa văn hoá của Nam và Bắc trong ngôn ngữ văn học trung đại Việt Nam”, [Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Những lằn ranh văn học], Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh, tr.661 – 679. |  |
|  | Võ Minh Hải (2013), “Phong cách văn hoá Nguyễn Du qua ngôn ngữ nhân vật Truyện Kiều”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, (9), Tr.76 – 83 |  |
|  | Võ Minh Hải (2014), “Về một số ngữ liệu Hán Nôm trong SGK Ngữ văn 10 (Nâng cao)”, [Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Những vấn đề dạy và học Ngữ văn hiện nay], Trường Đại học Phú Yên |  |
|  | Võ Minh Hải (2017), “Tiếp nhận và ảnh hưởng của văn hoá bác học và văn hoá bình dân trong ngôn ngữ Truyện Kiều”, [Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập], Trường ĐHSP Hà Nội 2, Nxb KHXH, tr.104 – 109. |  |
|  | Võ Minh Hải (2017), “Hệ thống ngữ liệu văn hoá bác học trong ngôn ngữ Truyện Kiều”, [Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc: Ngôn ngữ ở Việt Nam – Hội nhập và phát triển, tập 1], Nxb Dân Trí, Tr.268 – 276 |  |
|  | Võ Minh Hải (2018), “Sưu tầm và biên dịch tư liệu văn hoá Hán Nôm ở Bình Định – Nhìn lại và đi tiếp”, [Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Phật giáo và văn học Bình, Tập 1: Phật giáo và danh tăng Bình Định, danh lam cổ tự và di sản Hán Nôm Bình Định], Nxb KHXH, Tr.668 – 677 |  |
|  | Võ Minh Hải (2017), “Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn (1924 – 2013) và bộ ba công trình về Đào Tấn”, [Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Phật giáo và văn học Bình, Tập 2: Văn học Phật giáo Bình Định, Văn học Bình Định], Nxb KHXH, Tr.343 – 347 |  |
|  | Võ Minh Hải (2019), “Khuynh hướng văn hoá bình dân và văn hoá bác học trong ngôn ngữ Truyện Kiều”, Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, (4), tr.91 – 97 |  |
|  | Võ Minh Hải, Nguyễn Thị Bé (2020), “Đặc điểm của văn tế Hán Nôm Bình Định”, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, (9), Tr.45 – 52 |  |
|  | Võ Minh Hải, Võ Thị Thu Hòa (2020), “Ngôn ngữ văn hóa trong tuồng Nôm “Liệu đố” của Nguyễn Diêu”, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, (4), tr.74 – 84 |  |
|  | Võ Minh Hải (2020), “Văn học Hán Nôm miền Nam Trung bộ trong tiến trình văn học cổ điển Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, (6), tr.26 – 33 |  |
|  | Võ Minh Hải (2020), “Khảo sát và đánh giá tư liệu văn tế Hán Nôm Bình Định”, [Nghiên cứu Hán Nôm năm 2020], Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam – Viện Nghiên cứu Hán Nôm], Nxb Thế giới, tr. 87-104 |  |
|  | Võ Minh Hải, Nguyễn Thanh Sơn (2022), “Gioakim Đặng Đức Tuấn – Tác gia tiêu biểu của văn học Hán Nôm Bình Định”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, (64), tr.50 – 54 |  |
|  | Võ Minh Hải, Trần Thị Tú Nhi (2022), “Tình hình nghiên cứu văn học Hán Nôm vùng Nam Trung bộ”, [Nghiên cứu Hán Nôm năm 2022], Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam – Viện Nghiên cứu Hán Nôm], Nxb Thế giới, tr. 87-104. |  |
|  | Lê Nhân Thành & Võ Mỹ Thư (2020), "Chất lượng dịch thành ngữ tiếng Anh có yếu tố thời gian sang tiếng Việt của Google Translate", Ngôn ngữ & Đời sống, số 10(303)-2020, tr. 44-49 |  |
|  | Trần Thị Thanh Huyền & Lê Nhân Thành (2021), "Chất lượng dịch tiêu đề film tiếng Anh sang tiếng Việt của Google Translate", Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn, 2021, 15(4), 69-75 |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2016a). “Quốc văn giáo khoa thư’ với những giá trị giáo dục vượt thời gian – nhìn từ những đặc trưng ngôn ngữ”. Ngôn ngữ, số 1 |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2016b). “Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc và bài toán chất lượng giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam.” Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Phú Yên, số 12: 61-68 |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2016c). “Từ khung tham chiếu chung Châu Âu đến khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.” Ngôn ngữ, số 7: 37-48 |  |
|  | Tôn Nữ Mỹ Nhật (co-author) (2016d). “Phân tích diễn ngôn đa thức: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, *Ngôn ngữ & Đời sống*, số |  |
|  | Tôn Nữ Mỹ Nhật (co-author). (2016e). “Nghiên cứu tiềm năng dạy một số môn khoa học cơ bản ở năm cuối đại học bằng tiếng Anh: điển cứu tại Đại học Quy Nhơn”, Tạp chí Khoa học, ĐH Quy Nhơn, Tập 10, số 3, tr. 37-50 |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật* . (2017). “Khung tham chiếu Châu Âu: từ lý luận đến thực tiễn”. Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Quy Nhơn, số 6, 2017 |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật* . (2017). “Đồng dao: Nghiên cứu so sánh từ cơ sở phân tích diễn ngôn đa thức – chức năng hệ thống.” Tạp chí Khoa học *Ngôn ngữ và Văn hóa*, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Tập 1, Số 1, 2017:47-58. |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2017). “A multimodal analysis of mathematical discourse in English for young learners’. VNU Journal of Foreign Studies, University of Languages and International Studies, Vol.33 – No.6, 2017: 93-101 |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2017) “Lexical loads of mathematical discourse for young learners: a step towards vocabulary evaluation of multi-semiotic discourse’. Tạp chí Khoa học *Ngôn ngữ và Văn hóa*, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Tập 1, Số 3, 2017:62-72 |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2019a). “Insights into international publication: a synthesis of move-based literature on the research article genre. VNU Journal of Foreign Studies, University of Languages and International Studies, Vol.35 – No.1, 2019: 84-99 |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2019b). “A syntactic analysis of English short stories for children”. Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Quy Nhơn*,* Tập 13, Số 2, Năm 2019: 15-29. [co-authored by Tran Thi Hong Cam] |  |
|  | Tôn Nữ Mỹ Nhật. (2019c). “Exploring text-image relations in English comics for children: the case of ‘Little Red Riding Hood”. VNU Journal of Foreign Studies, University of Languages and International Studies, Vol.35 – No.3, 2019: 127-138. [co-authored by Nguyen Thi My Pha] |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2019d). “Epistemic modality in Ted Talks on Education”. VNU Journal of Foreign Studies, University of Languages and International Studies, Vol.35 – No.4, 2019: 76-92. [co-authored by Nguyen Thi Dieu Minh] |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2020a). “A study on modality in English-medium research articles”. VNU Journal of Foreign Studies, University of Languages and International Studies, Vol. 36, No.6: 74-92. [co-authored by Nguyen Thi Dieu Minh] |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật* *(co-authored).* (2020b). “Syntactic features of Modality in Research Articles from a comparative perspective”. Quangnam University Journal of Science, Issue 19, pp. 48-60 [co-authored by Nguyen Thi Dieu Minh] |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật (co-authored)* (2021c). Semantic features of modality in research articles: A comparative study between indexed and non-indexed journals. *Journal of Inquiry into Languages and Cultures, Vol. 5, No. 1, pp. 62-72.* (co-authored by Nguyen Thi Dieu Minh) |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật*. (2021d). “Gender representation in Children’s Stories: A Transitivity Analysis”. VNU Journal of Foreign Studies, University of Languages and International Studies, Vol. 37, No.4: 85-96 [co-authored by Ho Nu Nhu Y] |  |
|  | *Tôn Nữ Mỹ Nhật* (co-authored) (2021e). The English abstract in applied linguistics: Lexico-grammatical features. VNU Journal of Foreign Studies, Vol. 37, No. 6: 110-124 [co-authored my Phan Thị Mỹ Hảo] |  |
|  | Tôn Nữ Mỹ Nhật (đồng tác giả) (2021f). A genre analysis of abstracts of MA theses in English Linguistics. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân, 6(49) (2021) pp. 83-93 (co-authored by Đặng Hoàng Thi) |  |
|  | Tôn Nữ Mỹ Nhật (2022a). Anh ngữ hóa đội ngũ cán bộ: nghiên cứu trường hợp tại một trường Đại học Dân lập. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân, 7 (50), 75-85. |  |
|  | Tôn Nữ Mỹ Nhật (co-authored) (2022b). Strengths and challenges of PBL in ESP classes: Teachers and students’ perceptions. DTU Journal of Science and Technology, 5(54): 3-14 (co-authored by Bui Thi Kim Phung, Kieu Thi Dong Thanh, Le Thi Kim Uyen, Phan Thi Nhu Gam) |  |
|  | Nguyễn Thị Ái Quỳnh (2013) Đặc điểm của tính từ tiếng Pháp- những khó khăn của sinh viên Việt Nam ngành tiếng Anh trong quá trình học tính từ tiếng Pháp, Tạp chí khoa học trường ĐH Quy Nhơn |  |
|  | Nguyễn Thị Ái Quỳnh (2014) Khảo sát lỗi trong cách sử dụng mạo từ tiếng Pháp của sinh viên ngành tiếng Anh tại trường ĐH Quy Nhơn. Tạp chí khoa học trường ĐH Quy Nhơn |  |
|  | Nguyễn Thị Ái Quỳnh (2015) Một số lỗi trong sử dụng thì quá khứ hoàn thành động từ tiếng Pháp của sinh viên ngành tiếng Anh, Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2018), Learning vocabulary through narrow reading: A case of Vietnamese EFL learners, tạp chí *The Asean EFL Journal Quarterly, 20(1)* |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2018), Structural features of linguistic means conveying presupposition in the new high school English textbooks, tạp chí *Language & Life, 11(279)79-89* |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2017), Disagreeing among Power-Unequals in English and Vietnamese: A Cross-Cultural Pragmatics Study, tạp chí Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-620-2-00872-3 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2017), Từ ngữ làm phương tiện rào đón (trên ngữ liệu câu trả lời phỏng vấn Việt-Mỹ, tạp chí *Từ điển học và Bách khoa thư*  6(50) |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2017), Speech act types in conversations in the New Interchange Series, tạp chí *VNU Journal of Science – Foreign Studies* 33(6) |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2017), Một số hướng nghiên cứu mới dựa trên thuyết hành vi ngôn ngữ, tạp chí *Ngôn ngữ và đời sống* 10(264), 50-56 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2017), Quy tắc lịch sự được dùng trong các phiên tranh cử tổng thống Mỹ, tạp chí *Ngôn ngữ và đời sống* 9(263),57-61 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2017), Hàm ý hội thoại trong phim kinh điển “Spotlight”, tạp chí *VNU Journal of Science – Foreign Studies* 33(5), 77-86 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2016), Disagreeing strategies in English, tạp chí *Journal of Foreign Language Studies – Hanoi University* 48, 18-28 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2016), Types of hedges used by American and Vietnamese celebrity,tạp chí *VNU Journal of Science – Foreign Studies* 32 (2), 32-41 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2015), Một số phương pháp thu thập ngữ liệu trong nghiên cứu ngữ dụng học, tạp chí *Ngôn ngữ và Đời sống* 9(239), 2-6 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2008), Một số quan điểm và nghiên cứu về quyền lực trong giao tiếp ngôn từ, tạp chí *Ngôn ngữ* 4(227), 63-71 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2007), Một số chiến lược phản bác thường dùng trong tiếng Việt, tạp chí *Ngôn ngữ* 7(218), 39-45 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2007), Các khuynh hướng nghiên cứu dụng học giao văn hóa Việt-Anh, tạp chí *Ngôn ngữ và Đời sống* 9(143), 26-29 |  |
|  | Nguyễn Quang Ngoạn (2006), Communication across cultures, tạp chí *VNU Journal of Science – Foreign Languages* 22 (4), 34-47 |  |
|  | Võ Duy Đức (2017), "*Appraisal- an approach to discourse analysis”*, *Tạp chí Ngôn ngữ và Văn hóa*, Số 1, 2017. |  |
|  | Võ Duy Đức, Võ Văn Duyên Em, Nguyễn Thị Tường Loan (2022), "*Mô hình thực tập tại Phần Lan, Singapore, các trường trong hệ thống ETEP và mô hình tại Trường Đại học Quy Nhơn: Nghiên cứu đối sánh”*, *Tạp chí Ngôn ngữ và Văn hóa*, Số 2, 2022. |  |

1. **Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục** | **Số**  **lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần**  **/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| 1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 3 | 300 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 02 | 150 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục** | **Số**  **lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần**  **/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành, ngoại ngữ | Cả khóa học |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian |  |  |  |  |  |
| 2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 3 | 3.339 | Tất cả các môn học | Cả khóa học |  |
| 3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 4 | 580 | Quản trị tài chính, Thương mại điện tử, Phân tích dữ liệu trong kinh doanh, Kỹ năng đàm phán, Hệ thống thông tin quản lý | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
|  | The Palgrave handbook of applied linguistics research methodology |  | Australia/2018 | 15 | Applied linguistics |  |  |  |
|  | Responsible Design in Applied Linguistics: Theory and Practice |  | Switzerland/2017 | 05 | Applied linguistics |  |  |  |
|  | Grounded Theory in Applied Linguistics Research |  | USA/2017 | 20 | Applied linguistics |  |  |  |
|  | Doing Research in Applied Linguistics |  | USA/2017 | 20 | Applied linguistics |  |  |  |
|  | Teaching English to Second Language Learners in Academic Contexts |  | USA/2018 | 05 | Applied linguistics |  |  |  |
|  | Children’s Knowledge - in - Interaction |  | Singapore/ 2017 | 05 | Conversation analysis |  |  |  |
|  | Challenging learning through feedback |  | USA/2017 | 15 | Theories and Practices of Teaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Exploring the integration of automated feedback among lower-proficiency EFL learners |  | USA/2018 | 15 | Theories and Practices of Teaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Corrective feedback |  | England/2018 | 20 | Theories and Practices of Teaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Implicit Versus Explicit Grammar Feedback |  | England/2018 | 20 | Theories and Practices of Teaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Peer feedback and teaching grammar |  | England/2018 | 10 | Theories and Practices of Teaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Organizing feedback |  | England/2018 | 10 | Theories and Practices of Teaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Call (Computer - assisted language laerning) and feedback |  | England/2018 | 05 | Theories and Practices of Teaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Language teaching research |  | Susan Benson & Robert DeKeyser/ USA/2018 | 15 | Research Methods for Language Teachers |  |  |  |
|  | Language teaching research |  | Eva Kartchava et al. /USA/2018 | 10 | Research Methods for Language Teachers |  |  |  |
|  | Language teaching research |  | Khaled Karim & Hossein Nassaji/USA/ 2018 | 05 | Research Methods for Language Teachers |  |  |  |
|  | English Language teaching research |  | Andy Bown/Canada /2017 | 10 | Research Methods for Language Teachers |  |  |  |
|  | English Language teaching research |  | Abbas Mustafa et al./Canada/2018 | 20 | Research Methods for Language Teachers |  |  |  |
|  | Language teaching research |  | England/2018 | 10 | Research Methods for Language Teachers |  |  |  |
|  | Language teaching research |  | Neomy Storch/England/2018 | 02 | Research Methods for Language Teachers |  |  |  |
|  | Race, language and culture |  | England/ 2017 | 05 | Language and Culture |  |  |  |
|  | Science culture, language, and education in America |  | USA/ 2018 | 10 | Cross-culture Communication |  |  |  |
|  | Cultural Linguistics |  | USA/ 2017 | 20 | Cross-culture Communication |  |  |  |
|  | Linguistic and cultural innovation in schools |  | England/ 2018 | 10 | Cross-culture Communication |  |  |  |
|  | Pragmatic Aspect of Scalar Modifiers |  | UK/ 2018 | 10 | English Pragmatics |  |  |  |
|  | Text - based Research and teaching |  | UK/ 2017 | 20 | Research methods |  |  |  |
|  | An Applied Guide to research design |  | USA/ 2017 | 05 | Research methods |  |  |  |
|  | Science Teacher Preparation in Content-Based Second Language Acquisition |  | Switzerland/ 2017 | 05 | Second Language Acquisition |  |  |  |
|  | Second language task-based performance: theory, research, assessment |  | USA/ 2018 | 10 | Second Language Acquisition |  |  |  |
|  | Second Language Acquition as a modeswitching process |  | UK/2018 | 10 | Second Language Acquisition |  |  |  |
|  | Data collection in sociolinguistics |  | USA/ 2018 | 20 | Sociolinguistics |  |  |  |
|  | Sociolinguistics in England |  | UK/ 2018 | 02 | Sociolinguistics |  |  |  |
|  | Pattern of Change in 18th-century English: A sociolinguistic approach |  | USA/ 2018 | 02 | Sociolinguistics |  |  |  |
|  | International perspectives on teaching the four skills in ELT |  | Switzerland/ 2018 | 05 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Teaching strategies: brain-based methods that validate student strength |  | Wiley Blackwell/ 2019 | 05 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | The complete guide to the Theory and Practice of Materials development for language learning |  | Wiley Blackwell/ 2018 | 10 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Inclusive teaching strategies for Discipline-based English Studies |  | Singapore/ 2017 | 05 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Teaching English to second language learners in academic contexts |  | USA/ 2018 | 10 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Changing minds - changing tools |  | England/ 2018 | 10 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Motivational regulation in foreign language learning |  | USA/ 2017 | 20 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | The theory and practice for children’s contextualized learning of their first language |  | Germany/ 2018 | 05 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Introducing Course Design in English for Specific Purposes |  | USA/ 2018 | 05 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Teaching racial literacy |  | USA/ 2018 | 05 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Digital language learning and teaching |  | USA/ 2017 | 20 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Second language task-based performance |  | USA/ 2018 | 20 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Integrating information and communication technologies in English for specific purposes |  | USA/ 2018 | 10 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | The Routledge handbook of teaching English to young learners |  | USA/ 2019 | 15 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Introducing Genre and English for Specific Purposes |  | USA/ 2018 | 10 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Key issues in English for specific purposes in higher education |  | Switzerland/ 2018 | 10 | Theories and Practices ofTeaching English as a Foreign Language |  |  |  |
|  | Quantitative methods for second language research |  | USA/ 2018 | 20 | Language Testing and Assessment |  |  |  |
|  | Teacher involvement in high-stakes language testing |  | Switzerland/ 2018 | 02 | Language Testing and Assessment |  |  |  |
|  | The sociocultural activity of high stakes standardised language testing |  | Switzerland/ 2018 | 10 | Language Testing and Assessment |  |  |  |
|  | Language testing and assessment |  | Switzerland/ 2017 | 20 | Language Testing and Assessment |  |  |  |
|  | Testing lecture comprehension through listening to summarize cloze tasks. |  | Singapore/ 2018 | 05 | Language Testing and Assessment |  |  |  |
|  | Assessment in the language classroom |  | UK/ 2017 | 20 | Language Testing and Assessment |  |  |  |
|  | English language proficiency assessment for young learners |  | USA/ 2017 | 20 | Language Testing and Assessment |  |  |  |
|  | Assessment in second language pronunciation |  | USA/ 2018 | 05 | Language Testing and Assessment |  |  |  |
|  | Measures of language proficiency in censuses and surveys |  | Switzerland/ 2018 | 10 | Language Testing and Assessment |  |  |  |
|  | Second language task-based performance: theory, research, assessment |  | USA/ 2018 | 10 | Language Testing and Assessment |  |  |  |
|  | Portfolio assessment for the teaching and learning of writing |  | Singapore 2018 | 20 | Language Testing and Assessment |  |  |  |
|  | Translation in times of disruption |  | Uk/ 2017 | 02 | Translation theories |  |  |  |
|  | Translation and rewriting in the age of post-translation studies |  | USA/2017 | 10 | Translation theories |  |  |  |
|  | Reception studies and audiovisual translation |  | USA/ 2018 | 05 | Translation theories |  |  |  |
|  | Empirical translation studies |  | USA/ 2017 | 05 | Translation theories |  |  |  |
|  | Research on translator and interpreter training |  | Singapore 2018 | 05 | Translation theories |  |  |  |
|  | Discourse analysis in translation studies |  | USA/ 2017 | 05 | Translation theories |  |  |  |
|  | Going East: discovering New and Alternative traditions in Translation studies |  | Germany/ 2017 | 05 | Translation theories |  |  |  |
|  | The Routledge handbook of translation studies and linguistics |  | USA/ 2018 | 20 | Translation theories |  |  |  |
|  | Corpus methodologies explained |  | USA/ 2017 | 05 | Translation theories |  |  |  |
|  | Crowdsourcing and online collaborative translation |  | USA/ 2017 | 05 | Translation theories |  |  |  |
|  | Textual and contexttual analysis in empirical translation studies |  | Singapore/ 2017 | 08 | Translation theories |  |  |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo**

| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số**  **lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
|  | Phòng học đa chức năng  *- Bảng tương tác thông minh*  *- Hệ thống âm thanh* | 2020 | 05  05 | Bộ | Tất cả các học phần | Cả khóa học | Dùng chung |  |
|  | Phòng thực hành máy tính  *- Máy tính để bàn* | 2020 | 90 | Cái | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Thống kê và phân tích dữ liệu kinh doanh | Cả khóa học | 01 người/máy |  |
|  | Phòng học Ngoại ngữ đa chức năng 1-LAB 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy tính HP | Indonesia ,2012 | 32 | cái | Tất cả các HP |  |  |  |
|  | Bàn Cabin đôi | Việt Nam, 2012 | 16 |  | Tất cả các HP |  |  |  |
|  | Ghế nệm | Việt Nam, 2012 | 32 |  | Tất cả các HP |  |  |  |
|  | Máy lạnh Panasonic | Nhật, 2011 | 2 |  | Tất cả các HP |  |  |  |
|  | Amply + Loa TOA | Indonesia, 2011 | 1 |  | Tất cả các HP |  |  |  |
|  | Phòng học Ngoại ngữ đa chức năng 2-LAB 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy chiếu Panasonic | Nhật, 2014 | 1 | cái | Tất cả các HP |  |  |  |
|  | Bàn Cabin đôi | Việt Nam | 20 | Phòng học Ngoại ngữ đa chức năng 2-LAB 2 | Tất cả các HP |  |  |  |
|  | Máy tính CMS | Indonesia , 2014 | 1 | Phòng học Ngoại ngữ đa chức năng 2-LAB 2 | Tất cả các HP |  |  |  |
|  | Amly + Loa TOA | Indonesia, 2014 | 1 | Phòng học Ngoại ngữ đa chức năng 2-LAB 2 | Tất cả các HP |  |  |  |
|  | Ghế gỗ | Việt Nam, 2014 | 40 | Phòng học Ngoại ngữ đa chức năng 2-LAB 2 | Tất cả các HP |  |  |  |
|  | Máy lạnh LG | Hàn Quốc, 2014 | 2 | Phòng học Ngoại ngữ đa chức năng 2-LAB 2 | Tất cả các HP |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

**TRƯỞNG KHOA**

**PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền**

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành đã mở: **Quản trị kinh doanh** Mã ngành: **8340101**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

**1. Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh** | **Số CMND,**  **CCCD hoặc Hộ chiếu; Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ, nước, năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển**  **dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | Đỗ Ngọc Mỹ  05/06/1963 | 052063006666  Việt Nam | Phó giáo sư, 2012 | Tiến sĩ,  Pháp,  2002 | Khoa học quản trị/ Marketing | 06/2009 |  | 3496042091 | 37 | 4 | 6 |  |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Ánh  11/12/1981 | 215650146  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2020 | Quản trị kinh doanh | 10/4/2006 |  | 5208003412 | 17 | 1 | 1 |  |
| 3 | Lê Dzu Nhật  07/05/1982 | 211773503  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2020 | Quản trị kinh doanh (Marketing) | 10/4/2006 |  | 5208003414 | 17 |  | 2 |  |
| 4 | Nguyễn Thị Hạnh 17/05/1971 | 215439665  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2018 | Quản trị kinh doanh | 01/07/2002 |  | 3496000465 | 20 | 0 | 4 |  |
| 5 | Kiều Thị Hường  12/11/1981 | 042181012059  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2021 | Kinh doanh thương mại | 05/05/2010 |  | 5208003415 | 12 |  | 1 |  |
| 6 | Nguyễn Hà Thanh Thảo  18/01/1981 | 052181007435  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2021 | Quản trị kinh doanh (Marketing) | 15/09/2004 |  | 3707000958 | 18 |  | 2 |  |
| 7 | Nguyễn Chí Tranh  18/06/1988 | 215008038 Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2019 | Quản trị Kinh doanh | 11/2011 |  | 5212006522 | 11 |  |  |  |
| 8 | Đặng Thị Thanh Loan  10/04/1980 | 052180015339 |  | TS,  Việt Nam,  2017 | Kinh doanh và quản lý | 01/08/2004 |  | 3703002848 | 18 | 1 | 5 |  |
| 9 | Nguyễn Hữu Trúc 02/01/1989 | 215566977  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2022 | Tài chính - Ngân hàng | 01/04/2022 |  | 5299859426 | 10 |  | 1 |  |
| 10 | Phạm Thị Hường  16/7/1988 | 215545928 |  | Tiến sĩ, Việt Nam, 2021 | Quản trị kinh doanh | 8/2011 |  | 5212006520 | 11 | 0 | 01 |  |
| 11 | Vũ Thị Nữ  28/8/1987 | 030187019870 |  | Tiến sĩ, Việt Nam, 2020 | Kinh tế | 8/2011 |  | 5212006521 | 11 năm | 1 | 2 |  |
| 12 | Đặng Hồng Vương  15/02/1989 | 0510890141111  Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2022 | Kinh tế  (Kinh doanh thương mại) | 09/10/2012 |  | HC5212010231 | 10 | 1 | 14 |  |
| 13 | Đăng Trương Cát My  26/02/1990 | 215167989 Việt Nam |  | TS,  Đức,  2021 | Quản trị kinh doanh | 02/10/2012 |  | 5212010229 | 10 |  |  |  |
| 14 | Nguyễn Thị Kim Hiền  08/12/1987 | 215023609 Việt Nam |  | TS,  New Zealand, 2021 | Kinh tế | 15/01/2010 |  | 5210005353 | 7 | 0 | 5 |  |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy (học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ** | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận**  **văn, luận án** |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học**  **trực**  **tiếp** | **Học**  **trực tuyến** | **Học**  **trực**  **tiếp** | **Học**  **trực**  **tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | PGS.TS Đoàn Thế Hùng  TS. Nguyễn Thị Ngọc Thùy | Triết học | Học kỳ 1, năm thứ 1 | 4 |  |  |  | Giảng viên chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy chương trình đào tạo |
| 2 | TS. Trần Thị Thanh Diệu  TS. Trần Thị Diệu Hường | Kinh tế quản lý | Học kỳ 1, năm thứ 1 | 3 |  |  |  | Giảng viên chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy chương trình đào tạo |
| 3 | TS. Nguyễn Hoàng Phong  TS. Đặng Thị Thanh Loan  PGS. TS. Lê Văn Huy | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh | Học kỳ 1, năm thứ 1 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 4 | TS. Nguyễn Thị Kim Ánh  TS. Phạm Thị Hường  PGS. TS. Đào Hữu Hòa | Quản trị nguồn nhân lực | Học kỳ 1, năm thứ 1 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 5 | TS. Lê Dzu Nhật  TS. Nguyễn Hà Thanh Thảo  PGS. TS. Hồ Huy Tựu | Quản trị marketing | Học kỳ 1, năm thứ 1 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 6 | TS. Nguyễn Chí Tranh  TS. Nguyễn Thị Hạnh  TS. Nguyễn Ngọc Điện | Quản trị chiến lược | Học kỳ 2, năm thứ 1 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 7 | TS. Đặng Thị Thanh Loan  TS. Trần Thanh Phong | Quản trị tác nghiệp | Học kỳ 2, năm thứ 1 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 8 | TS. Phan Trọng Nghĩa  TS. Phan Thị Quốc Hương | Quản trị tài chính | Học kỳ 2, năm thứ 1 | 3 |  |  |  | Giảng viên chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy chương trình đào tạo |
| 9 | TS. Đặng Hồng Vương  TS. Vũ Thị Nữ | Kỹ năng đàm phán | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 2 |  | Giảng viên chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy chương trình đào tạo |
| 10 | TS. Trịnh Thị Thúy Hồng  PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ  GS.TS. Nguyễn Trường Sơn | Lãnh đạo | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 11 | TS. Kiều Thị Hường  TS. Đặng Trương Cát My | Quản trị sự đổi mới | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 12 | TS. Nguyễn Hà Thanh Thảo  TS. Trương Thị Ngọc Thuyên | Quản trị chất lượng | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 13 | TS. Phạm Thị Thúy Hằng  TS. Trần Thị Thanh Diệu  PGS. TS. Phạm Thị Lan Hương | Quản trị quan hệ khách hàng | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 2 |  | Giảng viên chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy chương trình đào tạo |
| 14 | TS. Đặng Hồng Vương  TS. Vũ Thị Nữ | Thương mại điện tử | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 2 |  | Giảng viên chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy chương trình đào tạo |
| 15 | TS. Lê Dzu Nhật  TS. Đinh Tiên Minh | Digital marketing | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 16 | TS. Trần Thị Diệu Hường  TS. Phan Trọng Nghĩa | Quản trị danh mục đầu tư | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 2 |  | Giảng viên chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy chương trình đào tạo |
| 17 | TS. Trần Thanh Phong  TS. Phạm Trần Trúc Viên | Quản trị hãng lữ hành | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |  | 2 |  | Giảng viên chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy chương trình đào tạo |
| 18 | TS. Nguyễn Thị Hạnh  TS. Đặng Trương Cát My  PGS. TS. Nguyễn Phúc Nguyên | Hành vi tổ chức | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 19 | TS. Phan Thị Quốc Hương  TS. Kiều Thị Hường | Quản trị dự án | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 20 | PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ  TS. Nguyễn Thị Kim Ánh | Quản trị kinh doanh quốc tế | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 21 | TS. Phạm Thị Bích Duyên  TS. Đặng Trương Cát My | Quản trị rủi ro | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 22 | TS. Vũ Thị Nữ  TS. Kiều Thị Hường  PGS. TS. Nguyễn Thành Hiếu | Quản trị chuỗi cung ứng | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 23 | PGS. TS. Trần Thị Cẩm Thanh  TS. Lê Văn Tân | Kế toán quản trị | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | 3 |  | Giảng viên chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy chương trình đào tạo |
| 24 | TS. Lâm Thị Thanh Tâm  TS. Lê Thanh Bính | Thống kê và phân tích dữ liệu kinh doanh | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | 2 |  | Giảng viên chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy chương trình đào tạo |
| 25 | TS. Phạm Thị Bích Duyên  TS. Phạm Thị Thúy Hằng | Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | 2 |  | Giảng viên chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy chương trình đào tạo |
| 26 | TS. Lê Việt An  TS. Nguyễn Thị Kim Hiền | Phân tích chính sách công | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 27 | TS. Nguyễn Chí Tranh  TS. Nguyễn Hoàng Phong | Thực tập chuyên môn 1 | Học kỳ 1, năm thứ 2 | 2 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 28 | TS. Lê Dzu Nhật  TS. Nguyễn Chí Tranh | Thực tập chuyên môn 2 | Học kỳ 2, năm thứ 2 | 4 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 29 | TS. Lê Dzu Nhật  TS. Nguyễn Chí Tranh | Đề án tốt nghiệp | Học kỳ 2, năm thứ 2 | 9 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | Phạm Thị Bích Duyên, 1983, Trưởng Khoa TC-NH và QTKD | Tiến sĩ, 2016 | Kinh tế/Tài chính – Ngân hàng |  |
| 2 | Đặng Thị Thanh Loan, 1980, Phó trưởng Khoa TC-NH và QTKD | Tiến sĩ, 2017 | Kinh doanh và quản lý/Quản trị kinh doanh |  |
| 3 | Nguyễn Chí Tranh, 1988, Phó trưởng Khoa TC-NH và QTKD | Tiến sĩ, 2019 | Quản trị kinh doanh |  |

**2. Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| 1 | 42/2019/SKHCN-HĐ/ĐT ngày 03/10/2019 | Cấp Tỉnh | Đánh giá nhu cầu thị trường lao động Nhật Bản và khả năng đáp ứng của nguồn nhân lực trẻ tỉnh Bình Định đến năm 2025 | Trần Minh Chương | 282/QĐ-SKHCN ngày 20/8/2021 | 1/9/2021 | Đạt | Nguyễn Thị Kim Ánh (Quản trị nhân lực; Quản trị kinh doanh quốc tế) |  |
| 2 | 735/QĐ-ĐHQN ngày 25 tháng 3 năm 2021  T2021.729.32 | Cấp Trường | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động trong các doanh nghiệp logistics ở Bình Định | Phạm Thị Hường | 1559/QĐ-ĐHQN ngày 17 tháng 6 năm 2022 | 22/06/2022 | Tốt | Nguyễn Thị Kim Ánh (Quản trị nhân lực; Quản trị kinh doanh quốc tế) |  |
| 3 | T2021.728.31 | Cấp Trường | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tham gia quản lý rừng phòng hộ của đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Định | Nguyễn Chí Tranh | Quyết định số 711/QĐ-ĐHQN ngày 29 tháng 3 năm 2022 |  | Tốt | Nguyễn Chí Tranh (Quản trị chiến lược; Thực tập chuyên môn 1; Thực tập chuyên môn 2; Đề án tốt nghiệp) |  |
| 4 | 33/QĐ-ĐHQN,  ngày 20/04/2020 T2020.685.33 | Cấp Trường | Các nhân tố tác động đến việc áp dụng các nguyên tắc tài khóa tại các nước đang phát triển | Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Kim Hiền | Quyết định số 2822/QĐ-ĐHQN ngày 02 tháng 11 năm 2021 | 31/5/2017 | Tốt | Nguyễn Thị Kim Hiền (Phân tích chính sách công) |  |
| 5 | 797/QĐ-ĐHQN ngày 12/06/2017  T2017.533.36 | Cấp Trường | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại tại Bình Định | Kiều Thị Hường | 36/2017/KHCN, Ngày  15/06/2017 | 30/10/2018 | Khá | Kiều Thị Hường (Quản trị chuỗi cung ứng; Quản trị dự án) |  |
| 6 | 696/QĐ-ĐHQN ngày 4/1/2013.  Mã số:T2020.688.36 | Cấp Trường | Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch đến Bình Định: Thực trạng và giải pháp | Đặng Thị Thanh Loan | 2706/QĐ-ĐHQN ngày 21/10/2013 | 25/8/2014 | Tốt | Đặng Thị Thanh Loan (Quản trị tác nghiệp; Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh) |  |
| 7 | 1168/QĐ-SKHCN ngày 15/12/2015.  Mã số: 03-05-2015 | Cấp Tỉnh | Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Bình giai đoạn 2016- 2030 | Đỗ Ngọc Mỹ | 562/QĐ-SKHCN ngày 24/05/2017 | 29/6/2017 | Xuất sắc | Đặng Thị Thanh Loan (Quản trị tác nghiệp; Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh) |  |
| 8 | 797/QĐ-ĐHQN ngày 12/6/2017.  Mã số:T2017.530.33 | Đề tài cấp Trường | Nghiên cứu năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Bình Định | Đặng Thị Thanh Loan | 1029/QĐ-ĐHQN ngày 14/6/2018 | 21/6/2018 | Tốt | Đặng Thị Thanh Loan (Quản trị tác nghiệp; Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh) |  |
| 9 | 1168/QĐ-SKHCN ngày 15/12/2015.  Mã số: 03-05-2015 | Cấp Tỉnh | Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Bình giai đoạn 2016- 2030 | Đỗ Ngọc Mỹ | 562/QĐ-SKHCN ngày 24/05/2017 | 29/6/2017 | Xuất sắc | Đỗ Ngọc Mỹ (Quản trị kinh doanh quốc tế; Lãnh đạo) |  |
| 10 | 502/QĐ-ĐHQN,  ngày 13/04/2016 T2016.525.31 | Cấp Trường | Tác động marketing xanh đến hành vi người tiêu dùng mặt  hảng sữa tại tỉnh Bình Định | Lê Dzu Nhật | Quyết định số 628/QĐ-ĐHQN ngày 25 tháng 5 năm 2017 | 30/5/2017 | Tốt | Lê Dzu Nhật (Quản trị marketing; Digital marketing; Thực tập chuyên môn 2; Đề án tốt nghiệp) |  |
| 11 | QĐ-ĐHQN,  ngày 02/03/2007 T07-217.07 | Cấp Trường | Tác Động của việc Việt Nam gia nhập WTO đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định | Hà Thanh Việt | Quyết định số 703/QĐ-ĐHQN năm 2008 | 30/06/2008 | Khá | Lê Dzu Nhật (Quản trị marketing; Digital marketing; Thực tập chuyên môn 2; Đề án tốt nghiệp) |  |
| 12 | 390/QĐ-ĐHQN ngày 20/03/2018  T2018.577.26 | Cấp Trường | Các yếu tố tác động đến ý định của người tiêu dùng chọn chợ truyển thống để mua thực phẩm tươi sống tại thành phố Quy Nhơn | Nguyễn Hà Thanh Thảo | 2838/QĐ-ĐHQN  Ngày  02/ 11/2021 | 09/11/2021 | Khá | Nguyễn Hà Thanh Thảo (Quản trị chất lượng; Quản trị Marketing) |  |
| 13 | QĐ số: 654/QĐ-ĐHQN ngày 11/4/2019  T2019.631.26 | Cấp Trường | Tác động của cấu trúc sở hữu đến mức độ chấp nhận rủi ro tại các công ty phi tài chính niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam | Nguyễn Hữu Trúc | Quyết định số 3215/QĐ-ĐHQN ngày 25/12/2020 | 31/12/2021 | Khá | Nguyễn Hữu Trúc (Phân tích danh mục đầu tư; Quản trị dự án) |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
| 1 | **Lê Dzu Nhật** (2018), “Impact of social factors on green purchase intention of young consumers in Viet Nam applying Social Learning Theory”, *Conference Proceeding 1st International Conference on Contemporary Issues In Economics, Management And Business*, Labour and social publishing house. |  |
| 2 | **Lê Dzu Nhật**, Nguyễn Bá Phước (2018), "*Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xanh của người tiêu dùng trẻ: nghiên cứu tại các tỉnh Nam Trung Bộ*", *Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương*', Số 518 tháng 6/2018. |  |
| 3 | **Lê Dzu Nhật** (2019), "*Tác động của yếu tố tâm lý đến ý định mua xanh của giới trẻ Việt Nam (Tiếp cận theo lý thuyết Kiểm soát sợ hãi)", Tạp chí Công Thương*, Số 11, tháng 6/2019. |  |
| 4 | **Lê Dzu Nhật**, Nguyễn Hoàng Thịnh (2020), “Đánh giá tác động của các yếu tố tâm lý (tiếp cận theo lý thuyết kiểm soát sợ hãi) và các yếu tố xã hội (tiếp cận theo lý thuyết học tập xã hội) đến ý định mua xanh của giới trẻ Việt Nam”, *Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Quản kinh doanh và marketing định hướng phát triển bền vững*, NXB đại học kinh tế quốc dân. |  |
| 5 | **Lê Dzu Nhật**, Phạm Ngọc Ánh, Bùi Long Đại (2021), “Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng bền vững của giới trẻ Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 (tiếp cận theo lý thuyết kiểm soát sợ hãi), *Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Xu hướng chuyển dịch thương mại và chuỗi giá trị xanh,* NXB Đại học kinh tế quốc dân. |  |
| 6 | **Đỗ Ngọc Mỹ, Đặng Thị Thanh Loan và Nguyễn Thị Kim Ánh (2018)**, *Giáo trình kinh tế vi mô*, xuất bản lần đầu, NXB Đà Nẵng |  |
| 7 | **Nguyễn Thị Kim Ánh**, Hoàng Thị Bích Ngọc, Đặng Hồng Vương, Phạm Thị Hường, Phạm Thị Thùy Duyên (2022), *Giáo trình quản trị nhân lực,* xuất bản lần đầu, NXB Kinh tế quốc dân. |  |
| 8 | **Nguyen Ha Thanh Thao**, Tran Minh Dao (2018), “*Research on select factors affecting the intention to buy fresh food in the traditional markets of south central coastal region, Vietnam”,* *International Journal of Economics, Commerce and Management*, Vol. VI, Issue 1, January 2018, 139-148. |  |
| 9 | **Nguyen Ha Thanh Thao**, Tran Minh Dao (2018), “Applying exploratory factor analysis (EFA) in analyzing factor affecting the intention to choose traditional markets for buying fresh food: A case study in southern central coastal region, Vietnam”, *The second international conference Marketing In The Connected Age MICA*, 06 October 2018, Da Nang Publishing House, 485-492. |  |
| 10 | Tran Minh Dao, **Nguyen Ha Thanh Thao**, Do Ngoc My (2018), “Analysis the impacts of demographic variables in the research of consumers’ intention of choosing traditional markets as the place to buy fresh food: A case study in southern central coastal region, Vietnam”, *The 1st International Conference on Commerce and Distribution*, December 2018, Agricultural Publishing House, 549-554. |  |
| 11 | **Nguyễn Hà Thanh Thảo** (2021), *"*Một số giải pháp nhằm phát triển các trường Đại học Công lập theo hướng tự chủ từ bài học kinh nghiệm của Singapore*"*, *Hội thảo quốc gia Đầu tư công và quản lý đầu tư công tại các Trường Đại học Công lập tự chủ tại Việt Nam*, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021, 343-347. |  |
| 12 | **Nguyễn Hà Thanh Thảo**, Nguyễn Thị Hạnh, Ngô Nữ Mai Quỳnh (2021), *"Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định của người tiêu dùng lựa chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống tại thành phố Quy Nhơn"*, *Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương*, Số 600 - Tháng 11 năm 2021, 40-42. |  |
| 13 | **Nguyễn Thị Kim Ánh**, Võ Thanh Nhân (2022), *“Sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ cho vay của Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Bình Định”, tạp chí Kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương,* Số 610, tháng 5, trang 76-78. |  |
| 14 | **Nguyễn Thị Kim Ánh**, Nguyễn Thị Xuân Nương (2022), “Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số doanh nghiệp: Mô hình nghiên cứu và thang đo”, *Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế lần 3 năm 2022: Thương mại và phân phối*, ISBN: 978-604-359-114-9 |  |
| 15 | **Nguyễn Thị Kim Ánh**, Nguyễn Thị Minh Hòa và Đỗ Ngọc Mỹ (2018), “*Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết người lao động với doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, ăn uống vùng Duyên hải Nam Trung Bộ*”, *Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển*, số 5A, tập 127/185, trang 199/2018. |  |
| 16 | **Nguyễn Thị Kim Ánh**, Nguyễn Thị Minh Hòa và Đỗ Ngọc Mỹ (2019), “*Thực trạng sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống vùng Duyên hải Nam Trung Bộ*”, *tạp chí* *Kinh tế Châu Á - Thái Bình* Dương, số 522, trang 37-40. |  |
| 17 | **Nguyễn Thị Kim Ánh**, Nguyễn Thị Minh Hòa (2018), “*Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến niềm tin thương hiệu – Trường hợp dịch vụ vận tải khách thương hiệu Phúc Thuận Thảo”, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển*, số 5A, tập 127, trang 53-71. |  |
| 18 | Trần Minh Chương, **Nguyễn Thị Kim Ánh** (2021), *Cơ hội và thách thức cho nguồn nhân lực trẻ tỉnh Bình Định tại thị trường lao động ở Nhật Bản,* *tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương,* số 591 tháng 6. |  |
| 19 | Trần Minh Chương, **Nguyễn Thị Kim Ánh**, Đặng Hồng Vương (2021), *“Thực trạng lao động nước ngoài ở Nhật Bản và dự báo đến năm 2025 và hàm ý chính sách cho xuất khẩu lao động tỉnh Bình Định”, tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương,* số 585. |  |
| 20 | **Nguyễn Thị Hạnh** (2016), *“Sử dụng phương pháp phân tích bao số liệu và tỉ số siêu kỹ thuật trong đánh giá hiệu quả kỹ thuật - trường hợp các doanh nghiệp công nghệ thông tin tp. Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Quy Nhơn*, số 1, tập 10, tháng 3/2016, trang 75-86. ISSN 1859-0357 |  |
| 21 | **Nguyễn Thị Hạnh** (2016), “Measuring efficiency of R&D activities in drug entrepreneurs in Vietnam by integrated framework of BSC and DEA”, *Coference Proceeding of UK-ASEAN Innovation Conference (UAIC)*, VNUK of University of Danang, Aston University and the National University of Laos, pp 37-57 |  |
| 22 | **Kiều Thị Hường** (2017), “Thương mại bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, *Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế - Quản lý môi trường và Phát triển bền vững*, Trường Đại học Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, trang 281 - 289. |  |
| 23 | **Kiều Thị Hường** (2017), “Giải pháp khai thác các lợi thế ngành Thủy sản vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, *Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia – Kế toán – Kiểm toán và Kinh tế Việt Nam với Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0*, Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định, trang 204 - 209. |  |
| 24 | **Kiều Thị Hườn**g (2018), *“Đánh giá lợi thế so sánh trong xuất khẩu thủy sản của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo*, số 03 tháng 01/2018, Trang 62 - 64 |  |
| 25 | **Kiều Thị Hường** (2018), “*Xuất khẩu thủy sản Việt Nam: thực trạng, giải pháp”, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương*, tháng 1/2018 (509 + 510), trang 28 - 30. |  |
| 26 | **Kiều Thị Hường** (2018), *“Phát triển các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, Tạp chí Tài Chính*, tháng 2/2018 (675), trang 145 - 148. |  |
| 27 | **Kiều Thị Hường** (2018), “*Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại tại Bình Định”, Tạp chí Tài Chính*, kỳ 1 tháng 10/2018 (690), trang 115 - 118. |  |
| 28 | **Kiều Thị Hường** (2018), “Phân tích lợi thế và bất lợi thế của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, *Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế - Thương mại và phân phối*, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, trang 396 - 406. |  |
| 29 | **Kiều Thị Hường** (2018), “Nguồn nhân lực Logistics thủy sản tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, *Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế - Hội nhập kinh tế quốc tế: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực logistics tại Việt Nam*, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, trang 431 - 440. |  |
| 30 | **Kiều Thị Hường** cùng các tác giả (2018), “Một số xu hướng phát triển logistics trong quá trình toàn cầu hóa”, *Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia – Xây dựng và phát triển hệ thống logistics quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung*, Học viện Chính trị khu vực I, Hà Nội, trang 136 - 142. |  |
| 31 | **Kiều Thị Hường** (2019), “*Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, Tạp chí Tài Chính*, kỳ 2 tháng 8/2019 (711), trang 70 - 72. |  |
| 32 | **Kiều Thị Hường** (2019), “*Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản: Kinh nghiệm trong nước, quốc tế và bài học cho vùng KTTĐ miền Trung”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương*, tháng 8/2019, trang 13 - 15. |  |
| 33 | **Kiều Thị Hường** (2019), “*Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo*, số 30 tháng 10/2019, trang 125 - 128. |  |
| 34 | **Kiều Thị Hường** (2019), “Dự báo luồng hàng hóa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045*”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế - Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống logistics quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung*, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Học viện Chính trị khu vực I và Trường ĐH Quy Nhơn, Hà Nội, trang 459 - 468. |  |
| 35 | **Kiều Thị Hường** (2019), “Dự báo luồng hàng hóa xuất nhập khẩu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045”, K*ỷ yếu Hội thảo Quốc tế - Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống logistics quốc gia và vùng KTTĐ miền Trung*, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Học viện Chính trị khu vực I và Trường ĐH Quy Nhơn, Hà Nội, trang 498 - 509. |  |
| 36 | **Kiều Thị Hường** và Nguyễn Thị Xuân Hương (2019), “Chuỗi cung ứng xanh thủy sản vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: thực trạng và giải pháp”, *Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia – Xanh hóa chuỗi cung ứng hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, trang 109 - 126.* |  |
| 37 | **Kiều Thị Hường** (2020), Nguồn nhân lực logistics vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và giải pháp đối với các cơ sở đào tạo, *Hội thảo Quốc tế: Phát triển nguồn nhân lực Logistics Việt Nam*, trang 266- 276. |  |
| 38 | Nguyễn Đình Hiền, **Kiều Thị Hường**, Trần Đức Hạnh (2021), Dự báo tổng mức xuất nhập khẩu hàng hóa vùng KTTĐ bắc bộ năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, H*ội thảo Quốc tế - Thương mại & logistics Việt Nam 35 năm đổi mới (1986-2021): Những vấn đề lý luận và thực tiễn*, trang 187 - 199. |  |
| 39 | **Kiều Thị Hường** (2021), Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam sau 35 năm đổi mới (1986-2021), định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, H*ội thảo Quốc tế - Thương mại & logistics Việt Nam 35 năm đổi mới (1986-2021): Những vấn đề lý luận và thực tiễn*, trang 162 - 175. |  |
| 40 | **Kiều Thị Hường** (2022), Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu của các siêu thị bán lẻ- trường hợp nghiên cứu tại Bình Định, *Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế - Thương mại và Phân phối CODI lần thứ 3*, trang 481- 495. |  |

- Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), *t*ên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

- Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tên bài viết’, tên tập san, số, kì/thời gian phát hành, số trang.

- Tác giả (Năm xuất bản), *tên tài liệu*, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập.

- Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’*, [trong] tên kỷ yếu*, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

**3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo trình thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

| **STT** | **Hạng mục** | **Số lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần /môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 03 | 300 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 02 | 150 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3 |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành, ngoại ngữ | Cả khóa học |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 3 | 3.339 | Tất cả các môn học | Cả khóa học |  |
| 3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 4 | 580 | Quản trị tài chính, Thương mại điện tử, Phân tích dữ liệu trong kinh doanh, Kỹ năng đàm phán, Hệ thống thông tin quản lý | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Managerial Economics: Theory, Applications, and Cases, Sixth Edition | W. Bruce Allen, Neil A. Doherty, Keith Weigelt and Edwin Mansfield | W.W. Norton & Company, 2005 | 5 | Kinh tế quản lý | QTKT 102 | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |
| 2 | Giáo trình kinh tế quản lý | Tạ Đức Khánh | NXB Giáo dục, 2012, Việt Nam | 50 | Kinh tế quản lý | QTKT 102 | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |
| 3 | Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (dành cho bậc đại học - không chuyên lý luận chính trị) | Bộ Giáo dục và Đào tạo | NXB Giáo Dục, 2019, Việt Nam | 25 | Triết học | XHTH101 | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |
| 4 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh | Nguyễn Đình Thọ | NXB Lao động - xã hội, 2013, Việt Nam | 5 | Phương pháp NCKH trong kinh doanh, Thống kê và phân tích dữ liệu trong kinh doanh | QTPP103  QTTK308 | Học kỳ 1, năm thứ 1  Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 5 | Giáo trình nghiên cứu kinh doanh | Lê Công Hoa, Nguyễn Thành Hiếu | NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2013, Việt Nam | 5 | Phương pháp NCKH trong kinh doanh, Thống kê và phân tích dữ liệu trong kinh doanh | QTPP103  QTTK308 | Học kỳ 1, năm thứ 1  Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 6 | Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh | Nguyễn Văn Dũng | NXB Tài chính, 2010, Việt Nam | 5 | Phương pháp NCKH trong kinh doanh, Thống kê và phân tích dữ liệu trong kinh doanh | QTPP103  QTTK308 | Học kỳ 1, năm thứ 1  Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 7 | Giáo trình Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế và quản trị | Nguyễn Thị Cành và Võ Thị Ngọc Thúy | NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2016, Việt Nam | 5 | Phương pháp NCKH trong kinh doanh | QTPP103 | Học kỳ 1, năm thứ 1  Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 8 | Giáo trình Quản trị Marketing | Trương Đình Chiến | NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2016, Việt Nam | 5 | Quản trị marketing | QTMK105 | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |
| 9 | Giáo trình Quản trị Marketing | Philip Kotler | NXB Thống Kê, 2009, Việt Nam | 5 | Quản trị marketing | QTMK105 | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |
| 10 | Giáo trình Quản trị Marketing | Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn | NXB Giáo Dục, 2009, Việt Nam | 5 | Quản trị marketing | QTMK105 | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |
| 11 | Giáo trình Quản lý chất lượng | Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Hoàng Kiệt, Đinh Phượng Vương | Nhà xuất bản Thống Kê, 2012, Việt Nam | 5 | Quản trị chất lượng | QTCL207 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 12 | Bài tập Quản lý chất lượng | Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Hoàng Kiệt, Đinh Phượng Vương | Nhà xuất bản Thống Kê, 2012, Việt Nam | 5 | Quản trị chất lượng | QTCL207 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 13 | Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS | Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc | NXB ĐHKT TP. HCM, 2008, Việt Nam | 5 | Phương pháp NCKH trong kinh doanh, Thống kê và phân tích dữ liệu trong kinh doanh  Quản trị Marketing | QTPP103  QTTK308  QTMK105 | Học kỳ 1, năm thứ 1  Học kỳ 1, năm thứ 2  Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |
| 14 | Phát triển kỹ năng lãnh đạo | John C.Maxwell, , | NXB Lao động – Xã hội, 2007, tái bản 2019, Việt Nam | 5 | Lãnh đạo | QTLD205 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 15 | The book of Leadership: Dẫn dắt bản thân, đội nhóm và tổ chức vươn xa | Anthony Gell, | NXB Hồng Đức, 2018, Việt Nam | 5 | Lãnh đạo | QTLD205 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 16 | Giáo trình Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh | Hoàng Đức Thân | NB Đại học Kinh tế quốc dân, 2019, Việt Nam | 5 | Kỹ năng đàm phán | QTĐP204 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 17 | Đàm phán trong kinh doanh quốc tế | Đoàn Thị Hồng Vân | NXB Lao động – Xã hội, 2010, Việt Nam | 5 | Kỹ năng đàm phán | QTĐP204 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 18 | Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh | Thái Trí Dũng | NXB Thống kê, 2012, Việt Nam | 5 | Kỹ năng đàm phán | QTĐP204 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 19 | Sách dịch Thỏa thuận Đàm phán nhưng không nhượng bộ | Roger Fisher và William Ury | NXB Thống kê, 2006 | 5 | Kỹ năng đàm phán | QTĐP204 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 20 | Quản trị Tài chính căn bản | Nguyễn Quang Thu | NXB Thống Kê, 2017, Việt Nam | 5 | Quản trị tài chính | QTTC203 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 21 | Modern Financial Management | SteDhen A.Ross, Randolph w. Westerfield and Jeffrey Jaffe. | McGraw Hill Higher Education, 2007 | 5 | Quản trị tài chính | QTTC203 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 22 | Fundamentals of Corporate Finance | Stephen A. Ross, Randolph w Westerfied, Bradford D Jordan | McGraw-Hill Education, 2019 | 5 | Quản trị tài chính | QTTC203 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 23 | Corporate Finance: Theory and Practice | Denzil Watson, Antony Head | London: Pearson, 2016 | 2 | Quản trị tài chính | QTTC203 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 24 | Quản trị tài chính | Eugene F. Brigham and Joel F. Houston | NXB Đại học Florida, 2009 | 5 | Quản trị tài chính | QTTC203 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 25 | Modern Financial Management | SteDhen A.Ross, Randolph w. Westerfield and Jeffrey Jaffe. | McGraw Hill Higher Education, 2007 | 5 | Quản trị tài chính | QTTC203 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 26 | Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice, Edition 15 | [Michael Armstrong](https://www.ebooks.com/en-vn/author/michael-armstrong/271/) & [Stephen Taylor](https://www.ebooks.com/en-vn/author/stephen-taylor/309430/) | Kogan Page, ISBN: 9780749498283, 2020 | 5 | Quản trị nguồn nhân lực | QTNL104 | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |
| 27 | Giáo trình quản trị nhân lực | Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân | NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012, Việt Nam | 20 | Quản trị nguồn nhân lực | QTNL104 | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |
| 28 | Quản trị nguồn nhân lực | Trần Kim Dung | NXB Thống kê, 2011, Việt Nam | 10 | Quản trị nguồn nhân lực | QTNL104 | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |
| 29 | Giáo trình Quản trị nhân lực | Nguyễn Thị Kim Ánh, Phạm Thị Hường, Đặng Hồng Vương, Phạm Thị Thùy Duyên, Hoàng Thị Bích Ngọc | NXB ĐH Kinh tế quốc dân, 2022, Việt Nam | 50 | Quản trị nguồn nhân lực | QTNL104 | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |
| 30 | Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam | Đặng Đình Đào, Nguyễn Đức Diệp, Nguyễn Thị Diệu Chi, Nguyễn Thị Hải Yến, Đặng Thị Thúy Hồng | NXB LĐ-XH, 2019, Việt Nam | 5 | Quản trị nguồn nhân lực | QTNL104 | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |
| 31 | Quản trị chiến lược | Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm | NXB Giáo dục, 2008, Việt Nam | 5 | Quản trị chiến lược | QTCL201 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 32 | Khái luận Quản trị chiến luợc (bản dịch) | Fred R. David | NXB Thống Kê, 1995, Việt Nam | 20 | Quản trị chiến lược | QTCL201 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 33 | Cẩm nang chiến lược và chính sách kinh doanh | Garry D. Smith, Danny R. Arnol, Dbobby G. Bizzell ; Biên dịch : Bùi Văn Đông, Hoàng Anh | NXB Thống Kê, 2008, Việt Nam | 4 | Quản trị chiến lược | QTCL201 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 34 | Chiến lược và chính sách kinh doanh | Nguyễn Thị Liên Diệp và Phạm Văn Nam | NXB Thống Kê, 2006, Việt Nam | 25 | Quản trị chiến lược | QTCL201 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 35 | Chiến lược Đại Dương Xanh | W.Chan Kim và Renee Mauborgn | NXB Tri Thức, 2017, Việt Nam | 5 | Quản trị chiến lược | QTCL201 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 36 | Giáo trình quản trị chiến lược | Ngô Kim Thanh (Chủ biên) | NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, 2012, Việt Nam | 5 | Quản trị chiến lược | QTCL201 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 37 | Kế toán quản trị | Phạm Văn Dược và Đặng Thị Kim Cương | Nhà xuất bản Thống kê, 2010, Việt Nam |  | Kế toán quản trị | QTKT307 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 38 | Kế toán quản trị | Huỳnh Lợi | Nhà xuất bản Thống kê, 2010, Việt Nam | 5 | Kế toán quản trị | QTKT307 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 39 | Quản trị sản xuất và tác nghiệp | Đặng Minh Trang | NXB Thống kê, 2003, Việt Nam | 5 | Quản trị tác nghiệp | QTTN202 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 40 | Giáo trình Quản trị tác nghiệp | Nguyễn Thành Hiếu, Trương Đức Lực, Nguyễn Đình Trung | NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018, Việt Nam | 5 | Quản trị tác nghiệp | QTTN202 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 41 | Bài tập Quản trị sản xuất và tác nghiệp | Trần Văn Hùng | NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008, Việt Nam | 5 | Quản trị tác nghiệp | QTTN202 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 42 | Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems | Pinedo, M. L. | Springer, 2016 | 2 | Quản trị tác nghiệp | QTTN202 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 43 | Quản trị dự án | Đinh Bá Hùng Anh | NXB Tài Chính, 2019, Việt Nam | 5 | Quản trị dự án | QTDA303 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 44 | Giáo trình Quản trị dự án đầu tư | Nguyễn Xuân Thủy | NXB Thống Kê, 2009, Việt Nam | 5 | Quản trị dự án | QTDA303 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 45 | Giáo trình Hành vi tổ chức | Phạm Thúy Hương và Phạm Thị Bích Ngọc | NXB Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 2016, Việt Nam | 5 | Hành vi tổ chức | QTHV302 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 46 | Hành vi tổ chức | Nguyễn Hữu Lam | NXB Thống Kê, TP.HCM, 2007, Việt Nam | 5 | Hành vi tổ chức | QTHV302 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 47 | Kinh doanh quốc tế hiện đại | Charles W.L.Hill | NXB Đại Học Kinh Tế TP.HCM, 2014, Việt Nam | 5 | Quản trị kinh doanh quốc tế | QTQT304 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 48 | Giáo trình quản trị kinh doanh quốc tế | Bùi Lê Hà và cộng sự | NXB Lao động – Xã hội, 2008, Việt Nam | 5 | Quản trị kinh doanh quốc tế | QTQT304 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 49 | Quản trị chuỗi cung ứng | Nguyễn Thành Hiếu | NXB đại học kinh tế quốc dân, 2015, Việt Nam | 5 | Quản trị chuỗi cung ứng | QTCƯ306 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 50 | Quản lý chuỗi cung ứng | Nguyễn Kim Anh | ĐH Mở Tp HCM, 2006, Việt Nam | 5 | Quản trị chuỗi cung ứng | QTCƯ306 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 51 | Quản trị chuỗi cung ứng | Tập thể tác giả | Trường ĐH kinh tế - ĐH Đà Nang, 2007, Việt Nam | 5 | Quản trị chuỗi cung ứng | QTCƯ306 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 52 | Phát triển hệ thống Logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững (Những vấn đề lý luận và thực tiễn) | Nguyễn Quang Hồng, Đỗ Ngọc Mỹ, Nguyễn Vĩnh Thanh, Đặng Đình Đào | NXB LĐ-XH, 2020, Việt Nam | 5 | Quản trị chuỗi cung ứng | QTCƯ306 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 53 | Một số vấn đề thương mại dịch vụ Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế | Đặng Đình Đào, Nguyễn Vĩnh Thanh, Phạm Nguyên Minh, Phạm Cảnh Huy | NXB LĐ-XH , 2017, Việt Nam | 5 | Quản trị chuỗi cung ứng | QTCƯ306 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 54 | Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế | Đặng Đình Đào, Tạ Văn Lợi, Nguyễn Minh Sơn, Đặng Thị Thúy Hồng | NXB LĐ-XH, 2018, Việt Nam | 5 | Quản trị chuỗi cung ứng | QTCƯ306 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 55 | Thương mại và logistics Việt Nam thời kỳ đổi mới triển vọng đến năm 2045 | Đặng Đình Đào, Tạ Văn Lợi, Trần Văn Hòa, Trương Tấn Quân | NXB LĐ-XH, 2021, Việt Nam | 5 | Quản trị chuỗi cung ứng | QTCƯ306 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 56 | Quản trị cung ứng | Đoàn Thị Hồng Vân | NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2011, Việt Nam | 5 | Quản trị chuỗi cung ứng | QTCƯ306 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 57 | Giáo trình Quản trị cung ứng | Nguyễn Thị Hoàng Vân | NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011, Việt Nam | 5 | Quản trị chuỗi cung ứng | QTCƯ306 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 58 | Giáo trình Thương mại điện tử căn bản | Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Thoan | NXB Bách Khoa-Hà Nội, 2013, Việt Nam | 5 | Thương mại điện tử | QTTĐ209 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 59 | Giáo trình thương mại điện tử căn bản | Trần Văn Hòe | NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2015, Việt Nam | 5 | Thương mại điện tử | QTTĐ209 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 60 | Thương mại điện tử | Ao Thu Hoài, Nguyễn Viết Khôi | NXB thông tin và truyền thông, 2015, Việt Nam | 10 | Thương mại điện tử | QTTĐ209 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 61 | Quản Trị Quá Trình Đổi Mới & Sáng Tạo | Allan Afuah (Nguyễn Hồng, dịch) | NXB Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, 2012, Việt Nam | 5 | Quản trị đổi mới | QTĐM206 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 62 | Tiếp thị 4.0 | Philip Kotler, Hermawan Kartajaya và Iwan Setiawan | Nxb Trẻ, 2017, Việt Nam | 5 | Digital Marketing | QTDM210 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 63 | Tiếp thị 5.0 | Philip Kotler, Hermawan Kartajaya và Iwan Setiawan | Nxb Trẻ, 2021, | 5 | Digital Marketing | QTDM210 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 64 | Tiếp thị trực tuyến thông minh | Alex Blyth | Nxb Trẻ, 2012,  Việt Nam | 5 | Digital Marketing | QTDM210 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 65 | Quản lý quan hệ khách hàng | Nguyễn Văn Dung | NXB Giao thông vận tải, 2010, Việt Nam | 5 | Quản trị quan hệ khách hàng | QTKH208 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 66 | Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, 3rd Edition | Maginn, J.L., Tuttle, D.L., Pinto, J.E. and McLeavey, D.W., | New Jersey, Wiley, 2007 | 5 | Quản trị danh mục đầu tư | QTĐT211 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 67 | Investment Analysis and Management of Portfolios, 10thEdition | Frank K. Reilly and Keith C. Brown | South-Western, 2012 | 5 | Quản trị danh mục đầu tư | QTĐT211 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 68 | Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành | Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Hồng Chương | NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2012. | 5 | Quản trị hãng lữ hành | QTLH212 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 69 | Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành | Thẩm Thành Trung | NXB Giáo dục Việt Nam, 2015 | 5 | Quản trị hãng lữ hành | QTLH212 | Học kỳ 2, năm thứ 1 |  |
| 70 | The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility: Psychological and Organizational Perspectives | Abagail McWilliams, Deborah E. Rupp, Donald S. Siegel, Günter K. Stahl, David A. Waldman | Oxford University Press, 2019 | 5 | Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp | QTTN309 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 71 | Public Policy Analysis. Theory, Politics, and Methods | Fischer, F., Miller, G.S., Sidney, M.S. | CRC Press, 2007 | 5 | Phân tích chính sách công | QTCS310 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo**

| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Phòng học đa chức năng  *- Bảng tương tác thông minh*  *- Hệ thống âm thanh* | 2020 | 05  05 | Bộ | Tất cả các học phần | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 2 | Phòng học ngoại ngữ 1  *- Ti vi màn hình LED*  *- Camera thu hình*  *- Máy tính/Tai nghe*  *- Phần mềm quản lý* | 2020 | 01  01  41  01 | Cái | Học phần ngoại ngữ | Cả khóa học | Dùng chung |  |
| 3 | Phòng thực hành Tài chính và Kinh doanh  *- Máy tính để bàn* | 2020 | 25 | Cái | Quản trị tài chính, Thương mại điện tử, Phân tích dữ liệu trong kinh doanh, Quản trị xuất nhập khẩu, Quản trị marketing, … | Cả khóa học | 01 người/máy |  |
| 4 | Phòng thực hành Kế toán  *- Máy tính để bàn* | 2020 | 25 | Cái | Kế toán quản trị | Cả khóa học | 01 người/máy |  |
| 5 | Trung tâm thực hành dịch vụ Du lịch và Khách sạn  *- TV màn hình LED*  *- Máy tính để bàn* | 2020  2020 | 04  02 | Cái | Kỹ năng đàm phán | Cả khóa học | 01 người/máy |  |
| 6 | Phòng thực hành máy tính  *- Máy tính để bàn* | 2020 | 90 | Cái | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Thống kê và phân tích dữ liệu kinh doanh | Cả khóa học | 01 người/máy |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** |  | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **Khoa học máy tính.** Mã ngành: **8480101**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

**1. Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên,**  **ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;**  **Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ,**  **nước,**  **năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | Lê Xuân Việt  02/01/1976 | 211652656  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2010 | Bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán | 26/10/2005 |  | 3701003302 | 25 | 0 | 2 |  |
| 2 | Hồ Văn Lâm  25/12/1978 | 212074822  Việt Nam |  | TS,  Đài Loan,  2016 | Khoa học máy tính | 07/08/2006 |  | 3704000549 | 21 |  | 1 |  |
| 3 | Lê Thị Kim Nga  02/03/1978 | 211990187  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2014 | Khoa học máy tính | 09/03/2011 |  | 3701003254 | 22 |  | 1 |  |
| 4 | Trần Thiên Thành  14/07/1970 | 211522698  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2004 | Bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán | 02/07/1996 |  | 3796032047 | 29 | 1 |  |  |
| 5 | Lê Quang Hùng  10/10/1981 | 215340778  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2017 | Khoa học máy tính | 10/03/2008 |  | 3705000366 | 15 | 1 |  |  |
| 6 | Lê Xuân Vinh  25/04/1967 | 211702980Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2006 | Bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán | 01/10/1989 |  | 3796032027 | 33 |  | 1 |  |
| 7 | Nguyễn Thanh Bình  15/01/1984 | 211797289  Việt Nam |  | TS,  Pháp,  2019 | Mạng máy tính | 2010 |  | 5208003410 |  |  |  |  |
| 8 | Nguyễn Thành Đạt  05/10/1978 | Việt Nam |  | TS,  Romania,  2017 | Công nghệ thông tin | 2002 |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | Phạm Văn Việt  02/02/1981 | 212177980Việt Nam |  | TS,  Pháp,  2014 | Bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán | 2004 |  | 212177980 | 18 | 0 | 0 |  |
| 10 | Huỳnh Văn Ngãi  25/06/1971 | 211221613  Việt Nam | PGS 2013 | TSKH, Pháp 2007 | Toán học | 09/1993 |  | 3796032028 | 30 | 05 (4 Nafosted+ 1 Bộ) |  |  |
| 11 | Nguyễn Văn Anh  17/2/1974 | 046074004618  Việt Nam |  | TS VN, 2017 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 01/03/2021 |  | 3303002055 | 2 |  | 3 |  |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy**  **(học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ** | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | TS. Lê Xuân Việt | Phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Hồ Văn Lâm |
| 2 | TS. Trần Thiên Thành | Cơ sở dữ liệu nâng cao | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Hồ Văn Lâm |
| 3 | TS. Nguyễn Thành Đạt | Mạng máy tính nâng cao | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS.TS. Võ Thanh Tú |
| 4 | TS. Phạm Văn Việt | Công nghệ phần mềm nâng cao | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình |
| 5 | TS. Lê Quang Hùng | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | Học kỳ 2, năm thứ1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS. TS. Lê Anh Cường |
| 6 | TS. Lê Xuân Vinh | Học máy và ứng dụng | Học kỳ 1, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Lê Xuân Việt |
| 7 | TS. Lê Thị Kim Nga | Thị giác máy tính | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Huỳnh Hữu Hưng |
| 8 | TS. Trần Thiên Thành | Điện toán đám mây | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Hồ Văn Lâm |
| 9 | TS. Nguyễn Thanh Bình | Thực tập dự án 1 | Học kỳ 2, năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Lê Thị Kim Nga |
| 10 | TS. Nguyễn Thanh Bình | Thực tập dự án 2 | Học kỳ 3, năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Lê Thị Kim Nga |
| 11 | Lê Xuân Vinh | Logic mờ và ứng dụng | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Lê Xuân Việt |
| 12 | TS. Lê Thị Kim Nga | Thực tại ảo và ứng dụng | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Huỳnh Hữu Hưng |
| 13 | Lê Xuân Vinh | Trí tuệ nhân tạo nâng cao | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| Lê Xuân Việt |
| 14 | TS. Trần Thiên Thành | Khai phá dữ liệu và ứng dụng | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Hồ Văn Lâm |
| 15 | TS. Trần Thiên Thành | Xử lý dữ liệu lớn | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Hồ Văn Lâm |
| 16 | TS. Hồ Văn Lâm | Hệ hỗ trợ ra quyết định | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Trần Thiên Thành |
| 17 | TS. Lại Minh Tuấn | An toàn và bảo mật thông tin | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS.TS. Lương Thế Dũng |
| 18 | TS. Phạm Văn Việt | Kiểm định phần mềm | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình |
| 19 | TS. Nguyễn Thanh Bình | Lập trình nâng cao | Học kỳ 3, năm thứ 3 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Phạm Văn Việt |
| 20 | TS. Lê Quang Hùng | Phân tích thiết kế hướng đối tượng | Học kỳ 3, năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Phạm Văn Việt |
| TS. Trần Thiên Thành |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | Lê Xuân Việt, 02/01/1976, Trưởng khoa | TS, 2010 | BĐ Toán học cho MT và các HTTT |  |
| 2 | Hồ Văn Lâm, 25/12/1978, PTK | TS, 2016 | Khoa học máy tính |  |
| 3 | Nguyễn Thanh Bình, 16/01/1984, PTK | TS, 2018 | Công nghệ thông tin |  |

**2. Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| 1 | B2014.28.07 | Cấp Bộ | Khảo sát quan hệ song ngữ tiếng Việt – Tiếng dân tộc Êđê và xây dựng hệ dịch tự động Việt – Êđê | Lê Quang Hùng | 258/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2017 | 04/3/2017 | Đạt | ThS. Trần Đình Luyện | B2014.28.07 |
| 2 | Số 14/2008/HĐKHCN,  Mã số: T08.238.14 | Cấp cơ sở | Semantics web, Sử dụng một số Ngôn ngữ xây dựng ontology cho semantics web | Hồ Văn Lâm | 599/QĐ-ĐHQN, ngày 05 tháng 4 năm 2010 | 14/04/2010 | Khá |  |  |
| 3 | 654/QĐ-ĐHQN ngày 11/4/2019, mã số T2019.627.22 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu tính chất lớp ngôn ngữ chính quy mờ | Lê Xuân Việt | 1729/QĐ-ĐHQN ngày 14 tháng 8 năm 2020 | 19/8/2020 | Khá |  |  |
| 6 | B2009.28.19 | Cấp Bộ | Phát triển đại số gia tử và ứng dụng trong điều khiển mờ, cơ sở dữ liệu mờ và khai phá dữ liệu | Lê Xuân Vinh | 6176/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 12 năm 2011 | 30/12/2011 | Tốt | Trần Thiên Thành  Lê Xuân Việt |  |
| 7 | B2006.28.05 | Cấp Bộ | Biểu diễn và xử lý dữ liệu với thông tin không đầy đủ trong mô hình bán cấu trúc | Trần Thiên Thành | 3078/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2009 | 30/5/2009 | Tốt | PGS. TS. Hồ Thuần,  Lê Xuân Việt,  Phan Đình Sinh,  Dương Hoàng Huyên | B2006.28.05 |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
| 1 | **Hồ Văn Lâm**, Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Kim Phượng, *“Giáo trình lập trình web”,* 2019, Nhà Xuất Bản Xây Dựng, ISBN:978-604-82-2709-8 |  |
| 2 | **Lê Xuân Việt**, Dương Hoàng Huyên, Đinh Thị Hồng Huyên, Đoàn Đức Tùng, “*Lập trình cơ bản*”, 2016, Nhà Xuất Bản Xây Dựng, ISBN:978-604-82-1807-2 |  |
| 3 | **Lê Xuân Vinh**, “*Giáo trình logic mờ và ứng dụng*”, 2019, Nhà Xuất Bản Xây Dựng, ISBN:978-604-82-2713-5 |  |
| 4 | **Nguyễn Thanh Bình,** Nguyễn Thị Loan, Vũ Sơn Lâm, Trần Đình Luyện, *“Giáo trình lập trình cho thiết bị di động trên nền tảng Andriod”,* 2019, Nhà Xuất Bản Khoa học kỹ thuật, ISBN:978-604-67-1315 |  |
| 5 | **Trần Thiên Thành,** Lê Quan Hùng, Phạm Văn Việt, Lê Thị Thu Nga, “*Giáo Trình Lập Trình Hướng Đối Tượng*”, Lưu hành nội bộ ĐH Quy Nhơn, 2017 |  |
| 6 | **Trần Thiên Thành, Nguyễn Thị Tuyết,** Phan Đình Sinh, Nguyễn Thị Kim Phượng, “*Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server*”, Lưu hành nội bộ ĐH Quy Nhơn, 2019 |  |
| 7 | Dung Q. Tran **, Lien T. Tran ,** Binh A. Nguyen , Viet Q. Tran , Nhan D. Nguyen , and Giao N. Pham**, “***Hospital Bed Support System Based on Machine Learning”***,** International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, Volume 8. No. 5, May 2020. |  |
| 8 | **Vũ Sơn Lâm, Lê Quang Hùng,** Nguyễn Văn Vinh**,** “*Ứng dụng một số phương pháp khai phá dữ liệu trong hệ gợi ý*”, Hội thảo quốc gia lần thứ XXIII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, 2020 |  |
| 9 | **Quang-Hung LE**, Anh-Cuong LE,” *Syntactic pattern based Word Alignment for Statistical Machine Translation*”, International Journal of Knowledge and Systems Science (IJKSS), IGI Global Publishing, 5(3), 36-45. |  |
| 10 | **Lê Quang Hùng**, Nguyễn Đức Thắng, Lê Anh Cường, Trần Thiên Thành *“Cải tiến mô hình IBM và áp dụng để gióng hàng từ cho dịch máy thống kê Việt – Êđê*” Kỷ yếu hội thảo Quốc gia lần thứ XVII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", trang 38-43 |  |
| 11 | **Lê Quang Hùng**, Lê Anh Cường, Trần Thiên Thành, **Phạm Văn Việt**, Nguyễn Thị Loan, “Xác định cụm từ song ngữ cho dịch máy thống kê Anh – Việt” Kỷ yếu hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", trang 361-365 |  |
| 12 | Chia-Yu Hsu, Bo-Ruei Kao, **Van Lam Ho**, K. Robert Lai, *“Agent-based fuzzy constraint-directed negotiation mechanism for distributed job shop scheduling”*, Engineering Applications of Artificial Intelligence 53 (2016) 140–154. |  |
| 13 | Chia-Yu Hsua, Bo-Ruei Kao, **Van Lam Ho**, Lin Li, K. Robert Lai, “*An agent-based fuzzy constraint-directed negotiation model for solving supply chain planning and scheduling problems”,* Applied Soft Computing 48 (2016) 703–715. |  |
| 14 | Ren-Hao Pan, **Van Lam Ho**, Phan Dinh Van, Hsiu-Chen Hsu, Robert K Lai and Chien-Lung Chan, *“Development of Daily Activity and Lifestyle Data Visualization Tool for the College Student Learning Analytics*” LAEDM 2016, Kanazawa, Japan |  |
| 15 | **Van Lam Ho**, K.Robert Lai, “*A Fast Filtering Algorithm for Continuous Constraint Satisfaction Problems*” RIVF 2019, IEEE Xplore, March 2019, Da Nang, Vietnam |  |
| 16 | **Van Lam Ho**, **Thanh Tran Thien**, Doan Thi Thu Cuc, “*Landmark-Based Approximate Inference Algorithms for Hybrid Constraint Satisfaction Problems*” National Symposium of Selected ICT Problems 2017 |  |
| 17 | **Trần Thiên Thành**, Nguyễn Thị Tuyết, **Hồ Văn Lâm**, Trần Hoàng Việt, “*Cài đặt thuật toán K-Means cải tiến bằng phương pháp lấy mẫu áp dụng mô hình lập trình MapReduce trên công cụ R*”, National Symposium of Selected ICT Problems 2017 |  |
| 18 | **Van Lam Ho**, **Thanh Tran Thien**, Viet Tran Hoang, Truong Thanh Son “*Combination Landmark-Based and Self-Stabilizing Algorithm for Solving Constraint Satisfaction Problems*” National Symposium of Selected ICT Problems 2018. |  |
| 19 | **Trần Thiên Thành** và cộng sự , “*Một số vấn đề về phụ thuộc kết nối trong cơ sở dữ liệu mờ chứa dữ liệu ngôn ngữ*”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông lần 18, tháng 10/2016, trang 255-261. |  |
| 20 | **Trần Thiên Thành** và cộng sự, “*Cài đặt thuật toán khai phá luật kết hợp FP-Growth trên công cụ R*”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, tập 10, số 4, năm 2016, trang 103-110. |  |
| 21 | **Trần Thiên Thành** và cộng sự, ”*Cài đặt thuật toán Fp-Growth cải tiến áp dụng mô hình lập trình mapreudce trên công cụ R*”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, tập 11, số 3, năm 2017, trang 63-70. |  |
| 22 | **Trần Thiên Thành** và cộng sự, “*Cài đặt thuật toán K-Means cải tiến bằng phương pháp lấy mẫu áp dụng mô hình lập trình MapReduce trên công cụ R*” Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông lần 20, Quy Nhơn 23-24/11/2017, trang 30-34. |  |
| 23 | **Trần Thiên Thành** và cộng sự, “*Một cải tiến thuật toán k-means song song sử dụng phương pháp lấy mẫu*”, Kỷ yếu Hội thảo quóc gia Công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 6, 12/2017, trang 196-203. |  |
| 24 | **Trần Thiên Thành** và cộng sự, “*Về chất lượng phân cụm của thuật toán MRK-Means phân cụm dữ liệu dựa vào chọn mẫu thực hiện song song theo mô hình MapRed*uce”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, tập 12, số 3, năm 2018, trang 125-133. |  |
| 25 | **Lê Xuân Vinh**, Võ Thanh Đạo, “*Phương pháp lập luận trên dàn mờ và ứng dụng trong bài toán phân lớp* “, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Số 1, Tập X, tr. 65-76. |  |
| 26 | **Lê Xuân Vinh**, Võ Thanh Đạo, “Dàn các khoảng mờ của đại số gia tử và ứng dụng trong bài toán phân lớp”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, 23-24/11/2017. |  |
| 27 | **Lê Xuân Việt**, Nguyễn Thị Thùy, Lê Xuân Vinh, “*Về một số dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh mờ*”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Số 5, Tập 11, tr. 59-66. |  |
| 28 | **Lê Xuân Việt** và cộng sự, “*Automat mờ dựa trên ĐSGT và sự mở rộng định lý Myhill-Nerode*”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Quy Nhơn, Số 1, Tập VIII, tr. 17-25. |  |
| 29 | **Lê Xuân Việt** và cộng sự , “*Về một số dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh mờ*”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Tập 11, Số 5, Năm 2017, tr. 59-66. |  |
| 30 | **Lê Xuân Việt** và cộng sự, “Xây dựng thuật toán đối sánh chuỗi theo hướng tiếp cận automat mờ”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Tập 12, Số 1, tr 123-129, 2018. |  |
| 31 | **Lê Xuân Việt** và cộng sự, “*Kết xuất dữ liệu dạng ngôn ngữ từ dữ liệu số và thử nghiệm*”, Hội nghị Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR) |  |
| 32 | **Hồ Văn Lâm** và cộng sự, “*A NEW APPROACH SOLVING FOR HYBRID CONSTRAINT SATISFACTION PROBLEMS*”, International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS), Vol. 19, No. 6, June 2021  ISSN 1947-5500. |  |
| 33 | **Hồ Văn Lâm** và cộng sự, “*Appling Machine Learning to Predict Melasma*”, International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS),Vol. 19, No. 11, November 2021, ISSN 1947-5500 |  |
| 34 | **Quang-Hung Le**, Mau-Toan Nguyen, Roengchai Tansuchat, and Van-Nam Huynh, “*A Multi-Criteria Collaborative Filtering Approach using Deep Learning and Dempster-Shafer Theory for Hotel Recommendations*”, IEEE Access, Volume 10, pages 37281-37293. |  |
| 35 | **Trần Thiên Thành** và cộng sự, “*Xây dựng mô hình dự báo điểm học tập của sinh viên dựa trên cây quyết định*”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông lần 21, Thanh Hóa 27-28/7/2018. |  |
| 36 | Son-Lam Vu and **Quang-Hung Le**, “*A Deep Learning Based Approach for Context-Aware Multi-Criteria Recommender Systems*”, Computer Systems Science and Engineering. |  |
| 37 | **Quang-Hung Le**, Son-Lam Vu, and Anh-Cuong Le, “*A Comparative Analysis of Various Approaches for Incorporating Contextual Information into Recommender Systems”,* Journal of Computer Science, Volume 18, Issue 3, pages 187-203 |  |
| 38 | Lê Thị Xinh, **Lê Quang Hùng**, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Kim Phượng, Vũ Sơn Lâm, Phùng Văn Minh, “*Xác định sở thích của người dùng về sản phẩm du lịch dựa trên phân tích quan điểm theo khía cạnh*”, Kỷ yếu hội thảo Quốc gia lần thứ XXIV "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", trang 629-635. |  |
| 39 | **Le Xuan Vinh**, Le Xuan Viet, Vu Hoang Thuong, “*Classification of ECG images by Deep Learning to support the diagnosis of cardiovascular diseases*”, Journal of Science – Quy Nhon University, 2021, tr. 39-46. |  |
| 40 | **Lê Xuân Việt**, Hồ Văn Dũng, Hồ Hữu Linh, “*Phương pháp điều khiển mờ dựa trên lưới ngữ nghĩa*”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA 2021. |  |
| 41 | **Lê Xuân Việt**, **Lê Xuân Vinh**, “*Automat mờ dựa trên ĐSGT và sự mở rộng định lý Myhill-Nerode*”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Tập VIII Số 1, tr. 17-25, 2021. |  |

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau:

- Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), *t*ên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

- Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tên bài viết’, tên tập san, số, kì/thời gian phát hành, số trang.

- Tác giả (Năm xuất bản), *tên tài liệu*, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập.

- Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’*, [trong] tên kỷ yếu*, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

**3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

| **STT** | **Hạng mục** | **Số lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần /môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 03 | 300 | Các học phòng chung | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 02 | 150 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 6,7, 8 |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành, ngoại ngữ | Cả khóa học |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 01 | 3.339 | Các học phần trong chương trình đào tạo | Cả khóa học |  |
| 3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 08 | 380 | Các học phần sử dụng phóng máy thực hành | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(1)* |
|  | Calculus | J. Stewart | Brooks/Cole, Cengage Learning | 2015 |  | Giải tích 1, Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Elementary Real Analysis | B. S. Thomson, G. B. Bruckner, A. M. Bruckner | Prentice Hall | 2001 |  | Giải tích 1, Giải tích 2 |  |  |  |
|  | Linear operators. Part I. General theory. | N. Dunford andJ. T. Schwartz, | John Wiley& Sons, Inc., New York | 1988 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Cơ sở lý thuyết hàm và giải tích hàm, Tập 2 | N. V. Khuê, L. M. Hải | NXB. Giáo Dục | 2001 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Cơ sở lý thuyết hàm và giải tích hàm (bản dịch tiếng Việt) | N. A. Kolmogorov, S. V. Fomin | NXB. Giáo Dục | 1971 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Introduction to functional analysis | R. Meise, D. Vogt | Clarendon The Press, Oxford University Press, New York | 1997 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Giáo trình Giải tích hàm | T. T. Quang, Đ.T. Đức, N. V. Kính | Trường Đại học Quy Nhơn | 2004 |  | Giải tích hàm |  |  |  |
|  | Hàm thực và giải tích hàm (Giải tích hiện đại) | H. Tụy | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2003 |  | Giải tích hàm, Phép tính biến phân |  |  |  |
|  | Cơ sở lý thuyết hàm biến phức | Nguyễn Thủy Thanh | NXB. ĐH & THCN | 1977 |  | Hàm biến phức |  |  |  |
|  | Hướng dẫn giải bài tập hàm biến phức | Nguyễn Thủy Thanh | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2003 |  | Hàm biến phức |  |  |  |
|  | Cơ sở phương trình vi phân và lý thuyết ổn định | Nguyễn Thế Hoàn, Phạm Phu | NXB. Giáo Dục | 2000 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Uniqueness and nonuniqueness criteria for ordinary differential equations | R. P. Agarwal, V. Lakshmikantham | World Scientific, Singapore | 1993 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Differntial equations | R. Sronson | Schaum’s outline series, McGraw Hill | 2003 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Differential  equations, An introduction to basic concepts, results and applications | I. I. Vrabie, | World Scientific, Singapore | 2004 |  | Phương trình vi phân |  |  |  |
|  | Nhập môn Số học thuật toán | Hà Huy Khoái | NXB. Khoa học | 1997 |  | Lý thuyết số và ứng dụng |  |  |  |
|  | Đại số và Số học, Tập 1 | Ngô Thúc Lanh | NXB. Giáo Dục | 1986 |  | Lý thuyết số và ứng dụng |  |  |  |
|  | Elementary Number Theory and its Applications | K. H. Rosen, | Addison Wesley | 2005 |  | Lý thuyết số và ứng dụng |  |  |  |
|  | Toán cao cấp: Tập 1, Đại số tuyến tính | Nguyễn Văn Giám, Mai Quý Năm, Nguyễn Hữu Quang, Nguyễn Sum, Ngô Sĩ Tùng | NXB. Giáo Dục | 1998 |  | Đại số tuyến tính 1 |  |  |  |
|  | Đại số tuyến tính và hình học giải tích | Đoàn Quỳnh (chủ biên) | NXB. ĐHQG Hà Nội | 1998 |  | Đại số tuyến tính 1 |  |  |  |
|  | Giáo trình Đại số tuyến tính | Ngô Việt Trung | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2001 |  | Đại số tuyến tính 2 |  |  |  |
|  | Đại số tuyến tính qua các ví dụ và các bài tập | Lê Tuấn Hoa | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2001 |  | Đại số tuyến tính 2 |  |  |  |
|  | Optimal Control | V. M. Alekseev, V. M. Tikhomirov, S. V. Fomin, | Springer US | 1987 |  | Điều khiển tối ưu |  |  |  |
|  | Functional Analysis, Calculus of Variations and Optimal Control | Francis Clarke | Springer, London | 2013 |  | Điều khiển tối ưu |  |  |  |
|  | Variational Analysis | R. T. Rockafellaf, R. Wets | Springer, Berlin | 1997 |  | Giải tích biến phân |  |  |  |
|  | Variational analysis and generalized dierentiation. I. Basic theory. | B. S.Mordukhovich, | Springer Verlag, Berlin | 2006 |  | Giải tích biến phân |  |  |  |
|  | Techniques of Variational Analysis | J. M. Borwein,  Q. J. Zhu | Springer | 2010 |  | Giải tích biến phân |  |  |  |
|  | Convex Analysis | R. T. Rockafellaf | Princeton University Press | 1970 |  | Giải tích lồi |  |  |  |
|  | Giải tích lồi | Đỗ Văn Lưu, Phan Huy Khải | NXB. KHKT Hà nội | 2000 |  | Giải tích lồi |  |  |  |
|  | Lý thuyết tối ưu Bài giảng lớp cao học | Hoàng Tụy | Viện toán học, Hà Nội | 2006 |  | Giải tích lồi |  |  |  |
|  | Giải tích số | Phạm Kỳ Anh | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2005 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | Giải tích số | Nguyễn Minh Chương (chủ biên), | NXB. Giáo Dục | 2009 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | An introduction to Numerical Analysis | E. Suli, D. Mayers | Cambridge University Press | 2003 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | Nonlinear Systems | Hassan K. Khalil. | Prentice Hall | 2001 |  | Hệ động lực và điều khiển |  |  |  |
|  | Nonlinear Dynamical Systems and Control: A Lyapunov-Based Approach | Wassim M. Haddad, Vijay Sekhar Chellaboina | Princeton University Press | 2008 |  | Hệ động lực và điều khiển |  |  |  |
|  | Foundations of Optimizations | O. Guler | Springer | 2010 |  | Lý Thuyết Tối ưu |  |  |  |
|  | Convex optimization | S. Boyd, L. Vandenberge | Cambrigde University Press | 2004 |  | Lý Thuyết Tối ưu |  |  |  |
|  | Quy hoạch tuyến tính: Lý thuyết cơ bản, Phương pháp đơn hình, Bài toán mạng, Thuật toán điểm trong | Phan Quốc Khánh, Trần Huệ Nương | NXB. Giáo Dục | 2003 |  | Quy hoạch tuyến tính, Tối ưu tổ hợp |  |  |  |
|  | Giáo trình Tối ưu tuyến tính | Trần Vũ Thiệu | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2004 |  | Quy hoạch tuyến tính |  |  |  |
|  | Numerical Optimization | J. Nocedal, Stephen J. Wright | Springer, NewYork | 2005 |  | Quy hoạch tuyến tính |  |  |  |
|  | Linear Programming: Foundations and Extensions | Robert J. Vanderbei | Springer US | 2008 |  | Quy hoạch tuyến tính |  |  |  |
|  | Numerical Optimization | J. Nocedal,  S. J. Wright | Springer, New York | 2006 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects | J. F. Bonnans, J. C. Gilbert, C. Lemaréchal, C. A. Sagastizábal | Springer Berlin Heidelberg | 2006 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | A First Course in Combinatorial Optimization | Jon Lee | Cambridge University Press | 2004 |  | Tối ưu tổ hợp |  |  |  |
|  | Giáo trình logic mờ và ứng dụng | Lê Xuân Vinh | Trường ĐH Quy Nhơn | 2017 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | A first course in fuzzy logic | Hung T. Nguyen, Albert A. Walker | Chapman & Hall/CRC | 2006 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Fuzzy logic with engineering applications | Timothy J. Ross | Wiley, Ltd | 2010 |  | Logic mờ và ứng dụng |  |  |  |
|  | Fuzzy systems for information processing | K. Asai (Editor) | Ohmsha, Ltd | 1995 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Logic mờ và ứng dụng | B.Bouchon Meunier, Hồ Thuần, Đặng Thanh Hà | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2007 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Hệ mờ và ứng dụng | Nguyễn Hoàng Phương và nhiều tác giả | NXB. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội | 1998 |  | Logic mờ và ứng dụng, Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Trí tuệ nhân tạo | George F. Luger, William A. Stubblefield | NXB. Thống kê | 2000 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Trí tuệ nhân tạo | Nguyễn Thanh Thủy | NXB. Giáo Dục | 1995 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Artificial  Intelligence, A modern approach | Russell & Stuart J. | Prentice Hall | 1995 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Data Mining: Concepts and Techniques | Jiawei Han, Micheline Kamber | Morgan Kaufmann Publishers | 2006 |  | Nhập môn khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Data Warehousing Fundamentals for IT Professionals | Paulraj Ponniah. | John Wiley & Sons, Inc. | 2010 |  | Nhập môn khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Data Mining and Knowledge Discovery Handbook | Oded Maimon, Lior Rokach, | SpringerScience + Business Media, LLC. | 2005, 2010 |  | Nhập môn khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Giáo trình lý thuyết và bài tập JAVA | Trần Tiến Dũng | NXB. Giáo Dục. | 2002 |  | Lập trình hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML | Đặng Văn Đức | NXB. Giáo Dục | 2002 |  | Lập trình hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán và phát triển phần mềm | Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà, Trần Thiên Thành | NXB. Giaó Dục | 2008 |  | Cấu trúc dữ liệu |  |  |  |
|  | Cấu trúc dữ liệu và thuật toán | Đinh Mạnh Tường | NXB. KHKT Hà Nội | 2001 |  | Cấu trúc dữ liệu |  |  |  |
|  | Cơ sở dữ liệu | Đỗ Trung Tuấn | NXB. Giáo Dục | 2000 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | The theory of relational database | David Maier | Computer Science Press | 1983 |  | Cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Big Data Concept, Theories, and Applications | Shui Yu, Song Guo | Springer | 2016 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Big Data Analytics with R and Hadoop | Vignesh Prajapati | Packt Pulishing | 2013 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Data Analytics: Model and Algorithm for Intelligent Data Analysis | Thomas A. Runkler | Springer | 2013 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Modern multivariate statistical techniques | Izenman. | Springer | 2008 |  | Phương pháp tính toán trong dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | The Elements of Statistical Learning | Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman | Springer | 2009 |  | Phương pháp tính toán trong dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Introduction to Machine Learning | Ethem Alpaydın | MIT press | 2010 |  | Phương pháp tính toán trong dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Computer Graphics | Francis S. Hill | MacmillanPublishing Company, NewYork | 1990 |  | Đồ họa máy tính |  |  |  |
|  | Computer Graphics, C version | Donald Hearn, M.Pauline Baker | Prentice Hall International Inc, New Jersey | 1997 |  | Đồ họa máy tính |  |  |  |
|  | Computer Graphics,  Principle and Practice | James D.Foley, Andries Van Dam, Feiner, John Hughes | Addison Wesley, New York | 1996 |  | Đồ họa máy tính |  |  |  |
|  | Giáo trình Xử lý ảnh | Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình | NXB. KHKT Hà Nội | 2008 |  | Nhập môn xử lý ảnh |  |  |  |
|  | Computer Vision: A Modern Approach | Forcyth and Ponce | Addison Wesley | 2010 |  | Nhập môn xử lý ảnh |  |  |  |
|  | Business forecasting | Wilson, Keating | Boston Burrbridge: McGraw Hill Irwin. | 2002 |  | Lý thuyết dự báo |  |  |  |
|  | Hệ thống dự báo điều khiển kế hoạch ra quyết định | Loan Lê | NXB. Thống Kê TP. HCM | 2000 |  | Lý thuyết dự báo |  |  |  |
|  | Business forecasting and Planing | P. Shearer | Prentice Hall, New York | 1994 |  | Lý thuyết dự báo |  |  |  |
|  | Ứng dụng SPSS for windows để xử lý và phân tích dữ kiện nghiên cứu marketing, quản trị, kinh tế, tâm lý, xã hội. | Võ Văn Huy, Võ Thị Lan, Hoàng Trọng | NXB. KHKT | 1997 |  | Phần mềm SPSS và các ứng dụng |  |  |  |
|  | Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS | Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc | ĐHKT TP. HCM | 2008 |  | Phần mềm SPSS và các ứng dụng |  |  |  |
|  | SPSS for Beginners | Vijay Gupta | VJBooks Inc. | 1999 |  | Phần mềm SPSS và các ứng dụng |  |  |  |
|  | Xác suất thống kê (dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa) | Phạm Đức Hậu | NXB. Giáo Dục | 2010 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học y học | Đỗ Hàm | NXB. Y học, Hà nội | 2007 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Fundamental Concepts in the Design of Experiments | Hicks R.C., and Knneth V. T. | Oxford University, US | 1999 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology | Mead R., Curnow R.N., and Hasted A.M. | Chapman & Hall/CRC, USA | 1998 |  | Thống kê Y-Sinh |  |  |  |
|  | Phân tích thống kê và dự báo | Nguyễn Hữu Dư | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2004 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán | Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ | NXB. Đại học Kinh tế Quốc dân. | 2011 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | An Introduction to Multivariate Statistical Analysis | Anderson, T. W | Wiley, New York | 2003 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | Statistical Techniques in Business & Economics | Douglas A, Lind,William G.Marxhal, Robert D.Mason | McGraw Hill | 2001 |  | Thống kê nhiều chiều |  |  |  |
|  | Xác suất thống kê | Đào Hữu Hồ | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2001 |  | Thống kê Bayes |  |  |  |
|  | The Theory of Probability | B. V. Gnedenko | Mir Publisher (Rusian) Moscow | 1978 |  | Thống kê Bayes |  |  |  |
|  | An introduction to Bayesian statistics | W. M. Bolstad | John Wiley & Son | 2007 |  | Thống kê Bayes |  |  |  |
|  | Xác suất thống kê | Tô Văn Ban | NXB. Giáo Dục | 2010 |  | Lý thuyết Thống kê, Lý thuyết Xác suất |  |  |  |
|  | Thống kê toán học | Đào Hữu Hồ, Nguyễn Văn Hữu, Hoàng Hữu Như | NXB. ĐHQG Hà Nội | 2003 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Thống kê và ứng dụng | Đặng Hùng Thắng | NXB. Giáo Dục | 1999 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Giáo trình Xác suất Thống kê | Tống Đình Quỳ | NXB. Giáo Dục | 1999 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Lý thuyết xác suất | Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên | NXB. Giáo Dục | 2001 |  | Lý thuyết Thống kê |  |  |  |
|  | Critical thinking – một phong cách tư duy tường minh | Đỗ Kiên Trung | NXB. Tri thức, Hà Nội | 2010 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Critical thinking for Students | Roy van den Brink, Budgen | Howtobook, United Kingdom | 2006 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Critical thinking skills success in 20 minutes a day | Lauren Starkey | Learning express, New York | 2004 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Critical Thinking | Brooke Noel Moore & Richard Parker | Mc.Graw Hill,  New York | 2007 |  | Tư duy phản biện |  |  |  |
|  | Applied Linear Statistical Models w/Student CD-ROM 5th International Edition | Michael H. Kutner, John Neter, Christopher J. Nachtsheim | MGH | 2004 |  | Lý thuyết thống kê |  |  |  |
|  | Introduction to Nonlinear Optimization: Theory, Algorithms, and Applications with MATLAB | Amir Beck | SIAM | 2014 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | Practical Methods of Optimization, 2nd Edition | R. Fletcher | Wiley | 2000 |  | Tối ưu số |  |  |  |
|  | Matrix Computations - 4e | Gene H. Golub , Charles F. Van Loan | Johns Hopkins University Press | 2013 |  | Đại số tuyến tính |  |  |  |
|  | Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices, and Least Squares | Stephen Boyd | Cambridge | 2018 |  | Đại số tuyến tính |  |  |  |
|  | The Data Science Handbook: Advice and Insights from 25 Amazing Data Scientists | Carl Shan, William Chen, Henry Wang, Max Song | Data Science Bookshelf | 2015 |  | Nhập môn Khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Fundamentals of Database Systems, Global Edition 7th Edition | Ramez Elmasri , Shamkant B. Navathe | Pearson | 2017 |  | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu |  |  |  |
|  | Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition - 16e | Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon | Pearson | 2020 |  | Hệ thống thông tin quản lý |  |  |  |
|  | Programming Skills for Data Science: Start Writing Code to Wrangle, Analyze, and Visualize Data with R, First Edition | Joel Ross, Michael Freeman | Pearson | 2018 |  | Lập trình cho khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Introduction to Machine Learning, fourth edition | Ethem Alpaydin | The MIT Press | 2020 |  | Học máy cho Trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Machine Learning: An Algorithmic Perspective, Second Edition | Stephen Marsland | CRC | 2015 |  | Học máy cho Trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Data Mining: Concepts and Techniques | Jiawei Han , Micheline Kamber, Jian Pei | Morgan Kaufmann | 2011 |  | Khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Data Analysis and Visualization Using Python: Analyze Data to Create Visualizations for BI Systems 1st ed. Edition | Dr. Ossama Embarak | Apress | 2018 |  | Trực quan hóa dữ liệu |  |  |  |
|  | Big Data Analytics with R and Hadoop | Vignesh Prajapati | Packt | 2013 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Stochastic Processes with Applications | Rabi N. Bhattacharya, Edward C. Waymire | Society for Industrial and Applied Mathematics | 2009 |  | Các quá trình ngẫu nhiên |  |  |  |
|  | Numerical Analysis 10th Edition | Richard L. Burden, J. Douglas Faires | Cengage | 2015 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | An Introduction to Numerical Analysis | Endre Süli , David F. Mayers | Cambridge | 2003 |  | Giải tích số |  |  |  |
|  | Forecasting and Predictive Analytics with Forecast X 7th Edition | J. Holton Wilson, Barry Keating | MGH | 2018 |  | Chuỗi thời gian và lý thuyết dự báo nâng cao |  |  |  |
|  | Network Security Essentials:  Applications and Standards (4th edition) | William Stallings | Prentice Hall | 2011 |  | An toàn và an ninh mạng |  |  |  |
|  | Principles of Computer Security: CompTIA Security+ and Beyond (2nd edition) | Vincent Nestler,  Gregory White,  Wm. Arthur Conklin, Matthew Hirsch | Mc Graw-Hill | 2011 |  | An toàn và an ninh mạng |  |  |  |
|  | Security+ Guide to Network Security Fundamentals (6nd edition) | Mark Ciampa | Course Technology | 2018 |  | An toàn và an ninh mạng |  |  |  |
|  | Giáo trình Đánh giá và kiểm định an toàn hệ thống thông tin | Trần Đức Sự, Phạm Minh Thuấn | Học viện KTMM | 2013 |  | An toàn và bảo mật hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Giáo trình an toàn mạng máy tính | Lê Đình Thích, Hoàng Sỹ Tương | Học viện KTMM | 2013 |  | An toàn và bảo mật hệ thống  thông tin |  |  |  |
|  | Giáo trình Kiểm thử phần mềm | Phạm Ngọc Hùng,  Trương Anh Hoàng,  Đặng Văn Hưng | ĐH Công Nghệ | 2014 |  | Bảo trì phần mềm |  |  |  |
|  | Mastering Blockchain | By Imran Bashir | Packt | 2017 |  | Block Chain và ứng dụng |  |  |  |
|  | Building Virtual Machine Labs: A Hands-On Guide 1st Edition | Tony Robinson | O'Reilly | 2017 |  | Công nghệ ảo hóa |  |  |  |
|  | Virtualization Essentials 1st Edition | Matthew Portnoy | Createspace | 2012 |  | Công nghệ ảo hóa |  |  |  |
|  | Learn Java for Web Development: Modern Java Web Development | Vishal Layka | Apress | 2014 |  | Công nghệ Java |  |  |  |
|  | Mastering Node .js | Sandro Pasquali | Packt | 2013 |  | Công nghệ lập trình ứng dụng |  |  |  |
|  | Bài giảng Cơ sở dữ liệu NoSQL | Trần Thiên Thành |  | 2019 |  | Cơ sở dữ liệu NoSQL |  |  |  |
|  | Introduction to time series Analysis and Forcasting (Second Edition) | Douglas C. Montgomery, Cheryl L. Jennings, Murat Kulahci | John Wiley & Son | 2015 |  | Dự báo chuỗi thời gian |  |  |  |
|  | Performance Evaluation by Simulation and Analysis with Applications to Computer Networks | Ken Chen | John Wiley & Sons | 2015 |  | Đánh giá hiệu năng mạng |  |  |  |
|  | Bài giảng Điện toán đám mây | Trần Thiên Thành |  | 2019 |  | Điện toán đám mây |  |  |  |
|  | "Artificial Intelligence for .NET: Speech, Language, and Search." Building Smart Applications with Microsoft Cognitive Services APIs | Pathak, Nishith | Apress | 2017 |  | Đồ án chuyên ngành trí tuệ  nhân tạo |  |  |  |
|  | Các hệ cơ sở dữ liệu | Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà | NXB Giáo dục | 2004 |  | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  nâng cao |  |  |  |
|  | Business Intelligence | David Loshin | Morgan Kaufmann | 2013 |  | Hệ thống kinh doanh thông minh |  |  |  |
|  | Giáo trình Hệ điều hành phân tán | Hà Quang Thụy |  | 2010 |  | Hệ thống phân tán |  |  |  |
|  | Machine Learning cơ bản | Vũ Hữu Tiệp |  | 2019 |  | Học máy 1,2 |  |  |  |
|  | Deep Learning | Ian Goodfellow,  Yoshua Bengio,  Aaron Courville | MIT Press | 2016 |  | Học sâu và ứng dụng |  |  |  |
|  | Complete Guide to Test Automation: Techniques, Practices, and Patterns for Building and Maintaining Effevtive Software Project | Arnon Axelrod | Apress | 2018 |  | Kiểm thử tự động |  |  |  |
|  | Giáo trình Kiểm thử phần mềm | Phạm Ngọc Hùng,  Trương Anh Hoàng,  Đặng Văn Hưng | ĐH Công Nghệ | 2014 |  | Kiểm thử và bảo đảm chất lượng  phần mềm |  |  |  |
|  | QA Quality Assurance & Software Testing Fundamentals | Liliana Iancu | Independently published | 2019 |  | Kiểm thử và bảo đảm chất lượng  phần mềm |  |  |  |
|  | Applied SOA: Service-Oriented Architecture and Design Strategies | Michael Rosen, Boris Lublinsky, Kevin T. Smith, Marc J. Balcer | John Wiley & Sons | 2012 |  | Kiến trúc hướng dịch vụ |  |  |  |
|  | Service-Oriented Architecture: Analysis and Design for Services and Microservices | Thomas Erl | Prentice Hall | 2016 |  | Kiến trúc hướng dịch vụ |  |  |  |
|  | Fundamentals of C++ Programming  (free book) | Richard L. Halterman | Southern Adventist  University | 2019 |  | Kỹ thuật lập trình |  |  |  |
|  | The art of computer programming  (3th Edition) | Donald E.Knuth | Addison Wesley | 2011 |  | Kỹ thuật lập trình |  |  |  |
|  | Giáo trình Khai phá dữ liệu | Nguyễn Hà Nam, Nguyễn Trí Thành, Hà Quang Thụy | NXB ĐHQG Hà Nội | 2013 |  | Khai phá dữ liệu |  |  |  |
|  | Game development with Unity (2nd edition) | Michelle Menard, Bryan Wagstaff | Cengage Learning  PTR | 2015 |  | Lập trình Game |  |  |  |
|  | Embedded system circuits and programming | Julio Sanchez,  Maria P. Canton | CRC Press | 2012 |  | Lập trình hệ thống nhúng |  |  |  |
|  | Embedded Systems ARM® Programming and Optimization | Jason D. Bakos | Elsevier | 2016 |  | Lập trình hệ thống nhúng |  |  |  |
|  | Giáo trình lập trình hướng đối tượng | Trần Thiên Thành, Lê Quang Hùng, Phạm Văn Việt, Trần Thị Liên, Lê Thị Thu Nga | ĐHQN | 2016 |  | Lập trình hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Hands-On Network Programming with C# and .NET Core | Sean Burns | Packt Publishing Ltd | 2019 |  | Lập trình mạng |  |  |  |
|  | Programming in Python 3: A Complete Introduction to the Python Language (2nd edition) | Mark Summerfield | Addison Wesley | 2010 |  | Lập trình Python |  |  |  |
|  | Artificial Intelligent: A Modern Approach | Stuart Russell, Peter Norvig | Prentice Hall | 2010 |  | Lập trình trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Principles of Artificial Intelligence | Nils J Nilsson,  Morgan Kaufmann | Morgan Kaujmann | 2014 |  | Lập trình trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Beginning C# 6 Programming with Visual Studio 2015 | Benjamin Perkins,  Jacob Wibe Hammer,  Jon D.Reid | Wrox | 2016 |  | Lập trình ứng dụng Desktop |  |  |  |
|  | Pro C# 7: With .NET and .NET Core | Philip Japikse Andrew Troelsen | Apress | 2017 |  | Lập trình ứng dụng Desktop |  |  |  |
|  | Wireless Internet Handbook: Technologies, Standards, and Applications | Borko Furht,  Mohammad Ilyas | Auerbach  Publications | 2003 |  | Mạng không dây |  |  |  |
|  | Computer Networks (5th edition) | Andrew S. Tanenbaum | Pearson | 2010 |  | Mạng không dây |  |  |  |
|  | Software Engineering (9th edition) | Ian Sommerville | Addison-Wasley | 2011 |  | Một số vấn đề hiện đại của CNPM |  |  |  |
|  | Introducing Data Science | Davy Cielen, Arno D. B. Meysman, Mohamed Ali | Manning | 2016 |  | Một số vấn đề hiện đại của khoa học dữ liệu |  |  |  |
|  | Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud | William Stallings | Pearson Education | 2016 |  | Một số vấn đề hiện đại của mạng máy tính |  |  |  |
|  | The Unified Modeling Language User Guide (2nd Edition) | Grady Booch | Addison-Wesley Professional | 2017 |  | Ngôn ngữ mô hình hóa |  |  |  |
|  | Bài giảng Trí tuệ nhân tạo | Lê Xuân Vinh | Khoa CNTT  ĐHQN | 2018 |  | Nhập môn trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
|  | Object-Oriented and Classical Software Engineering | Stephen Schach | The McGraw Hill | 2010 |  | Phát triển phần mềm hướng đối tượng |  |  |  |
|  | Software Development: An Open Source Approach | Allen Tucker | CRC Press | 2011 |  | Phát triền phần mềm nguồn mở |  |  |  |
|  | Moodle E-learing Course Development | William Rice | Packt | 2015 |  | Phát triền phần mềm nguồn mở |  |  |  |
|  | Getting started with Open Source Software Development | IBM | IBM | 2010 |  | Phát triển phần mềm nguồn mở |  |  |  |
|  | Bài giảng phân tích dữ liệu lớn | Trần Thiên Thành | Khoa CNTT  ĐHQN | 2019 |  | Phân tích dữ liệu lớn |  |  |  |
|  | Network analysis, architecture, and  design | McCabe, James D | Elsevier | 2010 |  | Phân tích thiết kế mạng |  |  |  |
|  | Software Engineering in practices  (8th edition) | Roger Pressmane | Mc Graw Hill  Education | 2015 |  | Phân tích và đặc tả yêu cầu  phần mềm |  |  |  |
|  | Principles of Computer Systems and Network Management | Verma,  Dinesh Chandra | Springer | 2009 |  | Quản lý mạng máy tính |  |  |  |
|  | Discrete Mathematics and its Applications (Seventh Edition) | Kenneth H. Rosen | McGraw-Hill | 2012 |  | Toán rời rạc |  |  |  |
|  | Human-Computer Interaction: Fundamentals and Practice | Gerard Jounghyun Kim | CRC Press | 2015 |  | Tương tác người - máy |  |  |  |
|  | Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, 5th Edition | Helen Sharp, Jennifer Preece, Yvonne Rogers | John Wiley & Sons | 2019 |  | Tương tác người - máy |  |  |  |
|  | Computer Vision: A Modern  Approach | Forcyth and Ponce | Addison-Wesley | 2010 |  | Thị giác máy |  |  |  |
|  | Scaling Networks - CCNA3 | Cisco | Cisco | 2018 |  | Thiết bị mạng |  |  |  |
|  | Software engineering in practice  (8th edition) | Roger Pressman | Mc Graw Hill  Education | 2015 |  | Thiết kế phần mềm |  |  |  |
|  | Introduction to the Design and Analysis of Algorithm (3rd edition) | Anany Levitin | Pearson Education | 2011 |  | Thuật toán nâng cao |  |  |  |
|  | Creating high performance teams- Applied strategies and tools for managers and team members | Ramon J. Aldag, Loren w. kuzuhara | Routledge Taylor &  Francis | 2015 |  | Thực hành làm việc nhóm |  |  |  |
|  | Digital Image Processing (4th Edition) | Rafael C. Gonzalez,  Richard E. Woods | Pearson Education | 2017 |  | Xử lý ảnh số |  |  |  |
|  | Speech and Language Processing | Daniel Jurasky, James H. Martin | Prentice Hall | 2019 |  | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên |  |  |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo**

| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Máy tính để bàn | 2020 | 150 | Cái | Các học phần sử dụng máy tính để thực hành. | Cả khóa học | 01 người/01 máy |  |
| 2 | Máy chủ | 2016 | 02 | Cái | Các học phần liên quan đến mạng máy tính, lập trình ứng dụng web, khai thác dữ liệu lớn. | Cả khóa học | Dùng chung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** |  | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định., ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành dự kiến mở: **Địa lý tự nhiên** Mã ngành: **8440217**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

**1. Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

| **Số TT** | **Họ và tên,**  **ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;**  **Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ,**  **nước,**  **năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
|  | Nguyễn Thị Diệu Cẩm  27/07/1978 | 211809957; Việt Nam | Phố giáo sư - Tiến sĩ | TS, Việt Nam, 2011 | - Hóa môi trường | 24/12/2000 |  | 37010032663701003266 | 22 | 1 | 3 |  |
|  | Nguyễn Hữu Xuân 27/9/1973 | 215341117 |  | TS, Việt Nam, 2010 | Địa lý tự nhiên | 10/1994 |  | 3796032022 | 28 | 5 | 6 |  |
|  | Nguyễn Thị Huyền 24/09/1974 | 211509770, Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2015 | Địa lí tự nhiên | 1/4/1998 |  | 3701003316 | 24 | 2 | 4 |  |
|  | Lương Thị Vân 21/11/1960 | 054160001672 Vietnam | PGS, 2014 | TS, Việt Nam, 2001 | Địa lí  tự nhiên |  | x | 4100714735 | 40 | 11 | 16 |  |
|  | Ngô Anh Tú 04/09/1981 | 44081014277 |  | TS, Pháp, 2014 | Địa lý-Quy hoạch-Môi trường | 20/9/2004 |  | 3707001035 | 18 | 2 | 2 |  |
|  | Đặng Ngô Bảo Toàn 04/11/1979 | 52079002821 |  | TS, Việt Nam, 2021 | Địa lí | Tuyển dụng |  | 3704000573 | 21 |  |  |  |
|  | Trương Quang Hiển 10/6/1984 | 215545111 Việt Nam |  | TS, Trung Quốc, 2016 | Kỹ thuật thông tin Tài nguyên và Môi trường | 16/10/2006 |  | 5208003390 | 16 | 2 | 3 |  |
|  | Dương Thị Nguyên Hà 09/04/1980 | 240762407 Việt Nam |  | TS. Việt Nam, 2014 | Địa lí | 16/9/2002 |  |  | 18 (2002- 2020) |  | 3 |  |
|  | Lê Thị Lành 20/6/1977 | 215169811 Việt Nam |  | TS. Việt Nam, 2017 | Giáo dục học  (Lí luận và PPDH bộ môn Địa lí) | 20/12/2020 |  |  | 22 | 2 | 3 |  |
|  | Nguyễn Đức Tôn 10/11/1991 | 054091001041 Việt Nam |  | Tiến sĩ, Việt Nam, 2021 | Địa lý học | 01/11/2013 |  | 5213009209 | 6 | 1 | 3 |  |
|  | Hoàng Quý Châu  12/02/1969 | 046169008954 | - | TS, VN, 2011 | Địa lý học  (Địa lý kinh tế) | 1991 |  | 3796032142 | 0 | 0 | 13 bài báo; 2 sách tham khảo | 5 đề tài cấp Trường |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

| **STT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy (học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ** | | | | **Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *-1* | *-2* | *-3* | *-4* | *-5* | *-6* | *-7* | *-8* | *-9* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K.LLCT-L-QLNN | Triết học | Học kỳ 1, năm 1 |  |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 2 | 1. TS. Nguyễn Hữu Xuân 2. TS. Nguyễn Thị Huyền | Một số vấn đề địa lý tự nhiên hiện đại | Học kỳ 1, năm 1 | x |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 3 | 1. PGS. TS. Lương Thị Vân 2. TS. Nguyễn Thị Huyền | Một số vấn đề Địa lí tự nhiên Việt Nam | Học kỳ 2, năm 1 | x |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 4 | 1. TS. Nguyễn Hữu Xuân 2. TS. Nguyễn Thị Thủy | Địa chất học ứng dụng | Học kỳ 1, năm 2 | x |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 5 | 1. TS. Nguyễn Thị Huyền 2. TS. Nguyễn Đức Tôn | Thực tập cảnh quan và sinh thái cảnh quan | Học kỳ 2, năm 1 | x |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 6 | 1. TS. Nguyễn Hữu Xuân 2. PGS. TS. Lương Thị Vân | Thực tập phương pháp nghiên cứu và đánh giá trong địa lý | Học kỳ 1, năm 2 | x |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 7 | 1. TS. Ngô Anh Tú 2. TS. Đặng Ngô Bảo Toàn | GIS và viễn thám ứng dụng trong Địa lí | Học kỳ 1, năm 1 | x |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 8 | 1. PGS.TS. Lương Thị Vân 2. TS. Nguyễn Thị Huyền | Tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững | Học kỳ 1, năm 1 | x |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 9 | 1. TS. Đặng Ngô Bảo Toàn 2. TS. Ngô Anh Tú | Thành lập và phân tích bản đồ chuyên đề | Học kỳ 2, năm 1 | x |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 10 | 1. TS. Nguyễn Thị Huyền 2. PGS.TS. lương Thị Vân | Địa lí tài nguyên đất và sinh vật | Học kỳ 1, năm 2 | x |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 11 | 1. TS. Lê Thị Lành 2. TS. Nguyễn Đức Tôn | Dạy học phát triển năng lực | Học kỳ 2, năm 1 | x |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 12 | 1. PGS.TS. Lương Thị Vân 2. TS. Nguyễn Hữu Xuân | Địa lí biển và hải đảo Việt Nam | Học kỳ 1, năm 1 |  |  | x |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 13 | 1. TS. Nguyễn Thị Huyền 2. TS. Nguyễn Quang Anh | Địa lí học ứng dụng | Học kỳ 2, năm 1 |  |  | x |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 14 | 1. TS. Nguyễn Hữu Xuân 2. TS. Nguyễn Thị Huyền | Khí hậu - thủy văn ứng dụng | Học kỳ 2, năm 1 |  |  | x |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 15 | 1. TS. Nguyễn Hữu Xuân 2. TS. Nguyễn Thị Thủy | Địa mạo bờ biển | Học kỳ 1, năm 1 |  |  | x |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 16 | 1. TS. Trương Quang Hiển 2. ThS. Phan Thị Lệ Thủy | Quy hoạch vùng và tổ chức lãnh thổ | Học kỳ 1, năm 2 |  |  | x |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 17 | 1. TS. Nguyễn Hữu Xuân 2. TS. Nguyễn Thị Thủy | Địa mạo ứng dụng | Học kỳ 1, năm 2 |  |  | x |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 18 | 1. TS. Nguyễn Đức Tôn 2. PGS.TS. Nguyễn Minh Tuệ | Môt số vấn đề địa lí kinh tế - xã hội hiện đại | Học kỳ 1, năm 1 |  |  | x |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 19 | 1. TS. Dương Thị Nguyên Hà 2. TS. Nguyễn Thị Huyền | Biến đổi khí hậu và tai biến thiên nhiên | Học kỳ 2, năm 1 |  |  | x |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 20 | 1. PGS.TS. Lương Thị Vân 2. TS. Nguyễn Thị Huyền | Dự báo và quản lí tài nguyên thiên nhiên | Học kỳ 2, năm 1 |  |  | x |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 21 | 1. TS. Nguyễn Hữu Xuân 2. TS. Nguyễn Thị Huyền | Năng lượng và tăng trưởng xanh | Học kỳ 2, năm 1 |  |  | x |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 22 | 1. TS. Nguyễn Hữu Xuân 2. ThS. Nguyễn Trọng Đợi | Quy hoạch và phát triển du lịch | Học kỳ 1, năm 2 |  |  | x |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 23 | 1. TS. Nguyễn Thị Huyền 2. TS. Nguyễn Hữu Xuân | Quản lí tài nguyên biển và đới bờ Việt Nam | Học kỳ 1, năm 2 |  |  | x |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 24 | 1. TS. Nguyễn Thị Huyền 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Cẩm | Kinh tế môi trường – Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | Học kỳ 1, năm 2 |  |  | x |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 25 | Khoa KHTN | Đề án tốt nghiệp | Học kỳ 2, năm 2 | x |  |  |  |  |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Lê Tuấn, 14/11/1973 | Tiến sĩ, 2013 | Hoá hữu cơ |  |
| 2 | Phan Thanh Hải, 10/11/1980 | Tiến sĩ, 2012 | PhD der Naturwissenschaften |  |
| 3 | Trần Thanh Sơn, 27/7/1980 | Tiến sĩ, 2013 | Di truyền, genomics |  |
| 4 | Ngô Anh Tú, 4/9/1981 | Tiến sĩ, 2014 | Địa lí Quy hoạch-Môi trường (Pháp) |  |

**2. Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 390/QĐ-ĐHQN, ngày 20/3/2018 của Trường Đại học Quy Nhơn Mã đề tài: T2018.390.39 | Cấp cơ sở | Ứng dụng công nghệ GNSS và toàn đạc điện tử thành lập lưới khống chế trắc địa cố định cho khu vực trường Đại học Quy Nhơn | Trương Quang Hiển | 963/QĐ-ĐHQN, ngày 20/6/2020 | Ngày 16/6/2020 | Khá | Trương Quang Hiển Nguyễn Trọng Đợi Ngô Anh Tú |  |
| 2 | 1482/QĐ-UBND ngày20/9/2019 của UBND tỉnh Phú Yên Mã đề tài: ĐTCN.05/19 | Cấp tỉnh | Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý giá đất trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên | Trương Quang Hiển | Số 163/QĐ-UBND ngày 21/06/2022 của UBND tỉnh Phú Yên | Ngày 12/7/2022 | Đạt | Trương Quang Hiển Ngô Anh Tú Nguyễn Hữu Xuân Nguyễn Trọng Đợi... |  |
| 4 | Quyết định 5612/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ thuộc Chương; Mã số: B2019-DQN-562-04 | Bộ | Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang thế hệ mới kiểu Z-scheme nhằm ứng dụng xử lý dư lượng chất kháng sinh trong môi trường nước | Nguyễn Thị Diệu Cẩm | Quyết định số 339/QĐ-BGDĐT ngày 15/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo | Ngày 03/02/2021 | Đạt | Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Trần Thị Thu Phương, Trương Thanh Tâm, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Tấn Lâm, Nguyễn Thị Lan, Phạm Thanh Đồng, Đặng Nguyên Thoại, Nguyễn Hồng ThựNguyễn Tấn Lâm, Nguyễn Thị Lan, Phạm Thang Đồng, Đặng Nguyên Thoại, Nguyễn Hồng Thự |  |
| 5 | Quyết định số 30/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 17/03/2017 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia; Mã số: 104.99.2016.29 | Nhà nước (NAFOSTED) | Tổng hợp và biến tính tantan nitrua nhằm ứng dụng làm chất xúc tác quang cho phản ứng khử CO2 trong vùng ánh sáng khả kiến tạo nhiên liệu tái sinh | Nguyễn Thị Diệu Cẩm | Quyết định số 243/QĐ - HĐQL - NAFOSTED ngày 28/12/2017 của Chủ tich Hội đồng Quản lý Quỹ khoa học và công nghệ Quốc gia | Ngày 26/11/2019 | Đạt | Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Trần Thị Thu Phương, Cao Văn Hoàng, Phạm Thanh Đồng, Mai Hùng Thanh Tùng, Trần Thị Thu Phương |  |
| 6 | Quyết định số 147/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 05/8/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia; Mã số: 104.99.2019.49 | Nhà nước (NAFOSTED) | Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang dị thể đa pha lai ghép liên hợp thế hệ mới g-C3N4/Ag/XVO4@MnFe2O4 (X = Bi, In) nhằm ứng dụng xử lý dư lượng các chất kháng sinh trong môi trường nước | Nguyễn Thị Diệu Cẩm | Quyết định số 259/QĐ - HĐQL - NAFOSTED ngày 31/12/2019 của Chủ tich Hội đồng Quản lý Quỹ khoa học và công nghệ Quốc gia | Ngày 31/3/2022 | Đạt | Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Trần Thị Thu Phương, Cao Văn Hoàng, Phạm Thanh Đồng, Mai Hùng Thanh Tùng, Trần Thị Thu Phương |  |
| 7 | Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh v/v phê duyệt đề cương thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài | Cấp tỉnh | Xây dựng WebGIS phục vụ quảng bá và phát triển du lịch tỉnh Phú Yên | Ngô Anh Tú | 3116/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên, ngày 22/12/2016 | Ngày 11/1/2017 | Đạt | Ngô Anh Tú, Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Thành Tâm, Lương Thị Vân, Nguyễn Trọng Đợi, Phạm Văn Bảy, Võ Khánh Ngọc, Phan Thái Lê, Nguyễn Văn Thạnh, và Vũ Hoàng Thương |  |
| 8 | Quyết định số 1366/QĐ-UBND, ngày 27/4/2016 V/v phê duyệt danh mục đề tài, dự án NCKH và phát triển công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2016 | Cấp tỉnh | Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS hệ thống đê điều tỉnh Bình Định | Ngô Anh Tú | 319/QĐ-SKHCN tỉnh Bình Định, ngày 16/11/2018 | Ngày 16/11/2018 | Đạt | Ngô Anh Tú, Nguyễn Hữu Xuân, Phan Thái Lê, Trương Quang Hiển, Nguyễn Trọng Đơi và các cộng sự |  |
| 9 | 3231/QĐ-BGDĐT, ngày 3 tháng 12 năm 2021 | Cấp bộ | Nghiên cứu ứng dụng số liệu mưa từ ảnh vệ tinh radar và mô hình toán trong dự báo nhanh nguy cơ lũ lụt (Nghiên cứu điển hình lưu vực sông Lại Giang, tỉnh Bình Định | Ngô Anh Tú | 573/QĐ-BGDĐT, ngày 25 tháng 2 năm 2022 | Ngày 19/3/2022 | Đạt | Ngô Anh Tú, Nguyễn Hữu Xuân, Phan Thái Lê, Nguyễn Hữu Hà, Phan Văn Thơ, Trần Văn Bình |  |
| 10 |  | Cấp cơ sở | Nghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư các xã ven biển tỉnh Bình Định theo hướng bền vững | Nguyễn Đức Tôn | 619/QĐ-ĐHQN ngày 17 tháng 5 năm 2017 | 19/5/2917 | Tốt | Nguyễn Đức Tôn |  |
| 11 |  | Cấp cơ sở | Nghiên cứu sinh kế của người dân xã đảo Nhơn Châu tỉnh Bình Định | Nguyễn Đức Tôn | 3194/QĐ-ĐHQN ngày 03 tháng 12 năm 2021 | 10/12/2021 | Khá | Nguyễn Đức Tôn, Đặng Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Thanh Thuý, Nguyễn Thị Thanh Nhàn |  |
| 12 | QĐ 1966/QĐ-VHL ngày 27/9/2017 Phê duyệt danh mục Đề tài;Mã số TN18/T11 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2015-2020 | Cấp Nhà nước | Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức lãnh thổ liên vùng Tây Nguyên - Nam Trung Bộ theo lưu vực sông nhằm phát triển bền vững nông lâm nghiệp | Nguyễn Hữu Xuân | BB nghiệm thu ngày 15/6/2021; Xếp loại: ĐẠT | 15/6/2021 | Đạt | Nguyễn Hữu Xuân, Ngô Anh Tú, Phan Thái Lê, Lương Thị Vân... |  |
| 12 | mã số đề tài B2016-DQN-02 | Cấp Bộ | Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa Địa lí cho học sinh, sinh viên tại Quy Nhơn | Nguyễn Hữu Xuân | BB nghiệm thu ngày 03/12/2019 | 03/12/2019 | Đạt | Lê Thị Lành, Phan Thái Lê, Ngô Anh Tú, Nguyễn Đức Tôn |  |
| 13 | HĐ triển khai số 146/KHCN- ĐTSĐH ngày 21/4/2003 T03. 146.09 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu tài nguyên Sinh - khí hậu dải ven biển Bình Định phục vụ phát triển du lịch. | Nguyễn Hữu Xuân | QĐ số 110/KHCN ngày 19/9/2005 và  BB nghiệm thu  ngày 29/9/2005 | 29/09/2005 | Tốt | Nguyễn Hữu Xuân |  |
| 14 | HĐ số 16/2009 ngày 15/6/2009 Mã số: T09.257.16 | Cấp cơ sở | Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí tuyến, điểm du lịch (áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định). | Nguyễn Hữu Xuân | QĐ 1501/QĐ-ĐHQN ngày 09/9/2010 | 16/09/2010 | Khá | Phan Thị Lệ Thủy |  |
| 15 | HĐ số 22/2012/KHCN ngày 16/4/2012 Mã số: T2012.351.22 | Cấp cơ sở | Ứng dụng hệ thông tin địa lí (GIS) nghiên cứu tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học ở vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà tỉnh Lâm Đồng. | Nguyễn Hữu Xuân | QĐ 2839/QĐ-ĐHQN ngày 06/11/2013 | 15/11/2013 | Khá | Nguyễn Hữu Xuân |  |
| 16 | B2017-DQN-13-MT | Cấp bộ | Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, tuyên truyền lối sống xanh và tiêu dùng bền vững cho sinh viên ngành sư phạm các tỉnh vùng duyên hải Nam Trung bộ | Nguyễn Thị Huyền | QĐ 2833/QD-BHQN ngày 22/12/2017 | 30/12/2017 | Đạt | Nguyễn Hữu Xuân, Lương Thị Vân. Phan Thị Lệ Thủy... |  |
| 17 | B2021-DQN-07 | Cấp bộ | Nghiên cứu thực trạng thoái hóa, hoang mạc hóa đất đai ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và giải pháp sử dụng đất bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu | Nguyễn Thị Huyền | Đang thực hiện |  |  | NguyễnThị Huyền, Phan Thị Lệ Thủy, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Đức Tôn, Phạm Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Oanh |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
| **1** | Trương Quang Hiển (2020), Giáo trình Ứng dụng công nghệ GNSS trong đo đạc địa chính, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội |  |
| **2** | Truong Quang Hien (2021), Book Chapter: Techniques of Surveying and Cadastral Mapping in Vietnam, Modern Advances in Geography, Environment and Earth Sciences Vol. 7, Book Publisher International |  |
| **3** | Quang Hien Truong, Van Tuyen Dinh, Motivation for Process of Land Use Changes and Urban Expansion in an Area in Vietnam, International Journal of Research in Engineering and Social Sciences, Volume 07 Issue 06, June 2017, Page 8-17 http://www.indusedu.org/pdfs/IJRESS/IJRESS\_1189\_22244.pdf |  |
| **4** | Trương Quang Hiển, Trần Văn Lành, Đỗ Tấn Nghị, La Quang Hoài Vũ (2017), Ứng dụng GNSS thành lập lưới địa chính cơ sở phục vụ công tác đo đạc địa chính tại xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2017, tr 559 – 567 |  |
| **5** | Van Tuyen Dinh, Quang Hien Truong, Junbiao Zhang (2018), Effectiveness of Safe Vegetables Production  in Thai Binh Province, Vietnam, International Journal of Research in Management, Economics and Commerce, Volume 08 Issue 03, March 2018, Page 179-185  <https://www.academia.edu/37452815> |  |
| **6** | Trương Quang Hiển, Bùi Thị Diệu Hiền, Đỗ Tấn Nghị, Diệp Tiến Dũng (2018), Thực trạng giá đất ở thị trường trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Tạp chí khoa học Tài Nguyên và Môi Trường. Số 20-năm 2018, Tr.86-98 |  |
| **7** | Trương Quang Hiển, Ngô Anh Tú, Nguyễn Trọng Đợi, Nguyễn Thị Kim Cúc, (2018), Ứng dụng GIS thành lập bản đồ giá đất tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tạp chí khoa học, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Tập 15, Số 11b (2018): Tr.185-192 |  |
| **8** | Đỗ Tấn Nghị, Trương Quang Hiển (2018), Ứng dụng GIS và viễn thám trong việc dự báo nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Bình Định, Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018, Tr.514-521, Nhà xuất bản Nông nghiệp |  |
| **9** | Lê Thị Thùy, Trương Quang Hiển, Lương Thị Vân, Cù Thị Hiên (2019), Ảnh hưởng của hạn hán đến sản xuất nông nghiệp tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2019, Tr.658-667, Nhà Xuất bản Nông nghiệp |  |
| **10** | Cao Thị Lệ Viên, Lương Thị Vân, Trương Quang Hiển (2019), Ứng dụng GIS đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng phát triển nông - lâm nghiệp bền vững huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2019; tr.645-657, Nhà Xuất bản Nông nghiệp |  |
| **11** | Trương Quang Hiển, Ngô Anh Tú, Cù Thị Hiên (2021), Thành lập lưới khống chế trắc địa khu vực trường Đại học Quy Nhơn, Tạp chí Khoa học -Trường Đại học Quy Nhơn, 2021, 15(1): Tr.61-73 <http://js.qnu.edu.vn/thong-tin-bai-bao/f09df981-17ef-4369-9b4a-610bbe81c53b> |  |
| **12** | Trương Quang Hiển, Ngô Anh Tú, Đỗ Tấn Nghị, Phan Văn Thơ, Nguyễn Như Hân (2022), Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ vùng giá đất ở trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME24, 245-255; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME24) |  |
| **13** | Trương Quang Hiển, Ngô Anh Tú, Phan Văn Thơ, Bùi Thị Diệu Hiền (2022), Ứng dụng WebGIS trong quản lý thông tin giá đất trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tạp chí Khoa học -Trường Đại học Quy Nhơn. |  |
| **14** | Thi Dieu Cam Nguyen, Thi Phuong Le Chi Nguyen, Hung Thanh Tung Mai, Van-Duong Dao, Minh Phuong Nguyen, Van Noi Nguyen. Novel photocatalytic conversion of CO2 by vanadium-doped tantalum nitride for valuable solar fuel production. Journal of Catalysis, 352, 67–74, 2017. |  |
| **15** | Eunhee Park, Yoojin Lee, Van-Duong Dao, Nguyen Thi Dieu Cam, Ho-Suk Choi. Design of CoNi alloy/graphene as an efficient Pt-free counter electrode in liquid junction photovoltaic devices. Synthetic Metals, 230, 97-104, 2017. |  |
| **16** | Nguyen Thi Dieu Cam, et al, Synthesis of Vanadium doped tantalum oxy-nitride for photocatalytic reduction of carbon dioxide under visible light, Applied Surface Science, 467–468, 1249-1255, 2019 (Q1). |  |
| **17** | Nguyen Thi Dieu Cam, et al, Novel overall photocatalytic water splitting of Tantalum Nitride sensitized/protected by conducting polymers, Journal of Solid State Chemistry, 269, 361-366, 2019 (Q1). |  |
| **18** | Nguyen Thi Dieu Cam, et al, Superior stability and photocatalytic activity of Ta3N5 sensitized/protected by conducting polymers for water splitting, Journal of Alloys and Compounds, 775, 942-949, 2019 (Q1). |  |
| **19** | Nguyen Thi Dieu Cam, et al, Novel direct Z-scheme AgI/N–TiO2 photocatalyst for removal of polluted tetracycline under visible irradiation, Ceramics International, 46 (5), 6012-6021, 2020 (Q1). |  |
| **20** | Nguyen Thi Dieu Cam, et al, The advanced photocatalytic performance of V doped CuWO4 for water splitting to produce hydrogen, International Journal of Hydrogen Energy, 2020 (Q1). |  |
| **21** | Nguyen Thi Khanh Huyen, Thanh-Dong Pham, Nguyen Thi Dieu Cam, Pham Van Quan, Nguyen Van Noi, Nguyen Thi Hanh, Mai Hung Thanh Tung, Van-Duong Dao. Fabrication of titanium doped BiVO4 as a novel visible light driven photocatalyst for degradation of residual tetracycline pollutant. Ceramics International 47 (2021) 1686–1692. DOI: 10.1016/j.ceramint.2021.08.335 |  |
| **22** | Mai Hung Thanh Tung, Tran Thi Thu Phuong, Cao Van Hoang, Tran Thi Thu Hien, Nguyen Thi Bich Huong, Pham Thi Ha Thanh, Pham Van Quan, Nguyen Thi Thu Phuong, Thanh-Dong Pham, Nguyen Thi Dieu Cam. Construction of Ag decorated on InVO4/g-C3N4 for novel photocatalytic degradation of residual antibiotics. Journal of Solid State Chemistry 305 (2022) 122643. DOI: 10.1016/j.jssc.2021.122643 |  |
| **23** | NGO Anh Tu, GRIVEL Stéphane, PHAN Thai Le, NGUYEN Huu Xuan, NGUYEN Trong Doi. Rapid detection of changes in the riverbanks of a transitional fluvial system: Laigiang river of the South Central Coast Vietnam. A methodology based on Digital Shoreline Analysis System and Sentinel-2 Disaster Advances. Vol. 14 (11) November (2021) ISSN: 0974262X, 22784543 Q4 |  |
| **24** | Ngo Anh Tu, Nguyen Huu Xuan, Truong Thi Thanh Phuong, Phan Van Tho. Flood risk mapping based on AHP, Fuzzy logic and Geomatics technology for Lai Giang basin in South-Central Coastal Vietnam Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. Conference Paper Publication in the international scientific committee of CIGOS 2021. ISSN: 2366-2557. Vol 203, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-7160-9\_109 2366-2557 0.11,H Index (7), Impact Factor (0.3) |  |
| **25** | Ngô Anh Tú, Phan Thái Lê, Nguyễn Hữu Xuân, Trần Văn Bình. Ứng dụng dữ liệu mưa CHIRPS và mô hình thủy văn HEC-HMS mô phỏng dòng chảy lũ ở lưu vực sông Lại Giang Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Huế.Vol. 5(1)-2021:2252-2261 ISSN 2588-1256 |  |
| **26** | Ngô Anh Tú, Phan Thái Lê, Trần Văn Bình. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xác định các thông số hình thái lưu vực sông Lại Giang, tỉnh Bình Định Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 56, Số 6A (2020): 69-76 1859 - 2333 |  |
| **27** | Ngo Anh Tu, Grivel Stephane, Nguyen Huu Xuan, Phan Van Tho. Consideration on the use Sentinel-1 radar image and GIS for flood mapping in the Lai Giang river basin of Binh Dinh province (Central Coast Vietnam) Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies Vol. 2. Proceedings of EDESUS 2019. ISBN: 978-3-030-81442-7 |  |
| **28** | Ngô Anh Tú, Bùi Anh Kiệt, Nguyễn Hữu Hà. Ứng dụng GIS mã nguồn mở phát triển phần mềm quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Định Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 33-43. Link bài: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-59893/baibao-57962.html ISSN: 1859 - 2333 |  |
| **29** | Ngô Anh Tú, Nguyễn Hữu Xuân. Ứng dụng mô hình toán và GIS khôi phục số liệu dòng chảy lũ lịch sử năm 2009 lưu vực Hà Thanh, tỉnh Bình Định Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ X, “Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững”, Quyển 1, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr1340-1350. ISBN: 978-604-913-963-1 |  |
| **30** | Stephane Grivel, Anh-Tu Ngo. Increased risk of flooding by typhoons and vulnerabilities in the Ha-Thanh basin (Vietnam) 3rd international conference on integrative sciences and sustainable development of large rivers. https://isrivers2018.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=en ISBN 978-2-917199-08-4 |  |
| **31** | Jean-Marc Zaninetti, Anh-Tu Ngo, Stéphane Grivel. Social construction of vulnerability to the risk of flooding in Vietnam (La construction sociale de la vulnérabilité face au risque d’inondation au Viêt Nam) Revue M@ppemonde online, No 114, France. ISSN: 1769-7298 0.16 (Q4),H-INDEX 9 |  |
| **32** | Stephane Grivel, Anh Tu Ngo, Jean-Marc Zaninetti, Thi Van Luong. Environmental and geomatics assessment of the Ha Thanh basin to hydrological hazards in Central Vietnam Conferences and Proceedings. Hydrology in a Changing World: Environmental and Human Dimensions Proceedings of FRIEND-Water 2014, Hanoi, Vietnam, February 2014 (IAHS Publ. 363, 2014). ISSN 0144-7815 0.4 (2014),H-INDEX 40 |  |
| **33** | Anh-Tu Ngo, Xuan Nguyen Huu, Phuong Thanh Thi Truong, Phan Van Tho. Flood Risk Mapping Based on AHP, Fuzzy and Geomatics Technology for Lai Giang Basin in South-Central Coastal Vietnam. In: Ha-Minh, C., Tang, A.M., Bui, T.Q., Vu, X.H., Huynh, D.V.K. (eds) CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 203. Springer, Singapore. 10.1007/978-981-16-7160-9\_109 |  |
| **34** | Anh-Tu Ngo, Xuan Nguyen Huu, Vi Nguyen Thi Tuong, Le Thai Phan. Application of HEC-HMS model and satellite precipitation products to restore runoff in Laigiang river basin in Vietnam. Indonesia Journal of Geography, Vol 54, No 1 (2022). |  |
| **35** | Nguyen Duc Ton, Le My Dung (2021), *Assessment of changes of residential living standards in Nhon Chau island commune (Binh Dinh province) after the implementation of the national target program on New rural construction for the period of 2016-2020*, Social Sciences, HNUE journal of Science, Vol 66, Issue 4, pp 89 - 102 |  |
| **36** | Nguyễn Đức Tôn (2020), *Developing indicators and methods for evaluation of the people’s living standards in Binh Dinh province,* Social Sciences Hanoi National University Education, Vol 65, Issue 11, pp 188 – 203, 11/2020. |  |
| **37** | Nguyen Duc Ton, Nguyen Minh Tue, Truong Van Tuan (2019), *Research on inequality coefficient in income distribution (GINI) in Binh Dinh province*, Proceedings international symposium on “Geography Sciences in the Context of the Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Challenges”, p 39 – 50, VNU – HCM press, 11/2019. |  |
| **38** | Nguyễn Đức Tôn, Trần Hải Vũ (2022), *Đánh giá sự phân hoá mức sống dân cư vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (Việt Nam) bằng phương pháp phân nhóm thống kê và thang điểm tổng hợp*, Tạp chí Khoa học Xã hội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 66, tập 3 – KHXH, trang 134 – 144. |  |
| **39** | Nguyễn Đức Tôn, Lê Mỹ Dung, Trương Thị Thùy Trang (2022), *Đánh giá mức sống dân cư tỉnh Bình Định giai đoạn 2010 – 2020*, Tạp chí Khoa học Xã hội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 66, tập 2 – KHXH, trang 106 – 118. |  |
| **40** | Nguyễn Đức Tôn, Nguyễn Thành Trung (2021), *Đánh giá sự phân hóa giàu nghèo của cộng đồng dân cư miền núi tỉnh Bình Định dưới góc độ Địa lý Kinh tế - Xã hội*, Tạp chí Khoa học xã hội, Trường ĐHSP Hà Nội, Số 66, Tập 2 – KHXH, trang 133-141. |  |
| **41** | Nguyễn Đức Tôn (2020), S*ự phân hóa mức sống dân cư theo tiểu vùng ở tỉnh Bình Định*, Tạp chí Khoa học Xã hội Trường ĐHSP Hà Nội, tập 65, số 5 (2020), trang 93 – 107, (5/2020). |  |
| **42** | Nguyễn Đức Tôn (2020), *Sự phân hóa giàu nghèo trong mức sống dân cư ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2010 – 201*6, Tạp chí khoa học Xã hội và nhân văn, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, T. 01, số 01 (2020). |  |
| **43** | Nguyễn Đức Tôn (2017), *Ứng dụng GIS thành lập bản đồ các nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến mức sống dân cư tỉnh Bình Định*, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Ứng dụng GIS toàn quốc 2017, tr 686 – 696, TP. Quy Nhơn, 2017. |  |
| **44** | Nguyễn Đức Tôn, Trương Văn Tuấn (2014), *Biến đổi khí hậu và tác động của nó đến sản xuất nông nghiệp thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định*, Tạp chí KHXH – nhân văn, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, tr 163 – 171. |  |
| **45** | Dương Thị Nguyễn Hà, *Nguyễn Đức Tôn* (2013), *Nghiên cứu cảnh quan dải ven biển tỉnh Quảng ngãi trong xu thế biến đổi khí hậu*, Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, TP. Thái Nguyên, tháng 10/2013, Nxb Đại học Thái Nguyên, tr. 446 – 451. |  |
| **46** | Nguyễn Hữu Xuân, **Nguyễn Đức Tôn**, Nguyễn Thị Mai Liên, Trần Thúy Mỵ (2012), *Đánh giá giá trị địa chất – địa mạo gành Đá Đĩa (Phú Yên) phục vụ phát triển du lịch biển*, Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ VI, tr 145 – 154, Huế 2012. |  |
| **47** | Nguyễn Hữu Xuân, Phan Thị Trầm, 2013; Biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động sản xuất và đời sống ở dải ven biển tỉnh Bình Định. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 7 (10/2013); Nxb KHTN và CN |  |
| **48** | Nguyễn Hữu Xuân và nnk, 2014; Ứng dụng công nghệ địa tin học (GEOMATIC) góp phần phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến trận lũ lịch  sử tháng 11/2013 trên LV sông Kôn tỉnh Bình Định, Kỷ yếu khoa học Hội nghị GIS toàn quốc lần 5 năm 2014, ĐH KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội. |  |
| **49** | Nguyễn Hữu Xuân và nnk, 2016; Mô phỏng nguy cơ lũ lụt phục vụ hỗ trợ công tác quản lý rủi ro thiên tai tại lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, tỉnh Bình Định. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, NXB KHTN và CN; Quyển 1, tr 1046 1054. |  |
| **50** | Nguyễn Hữu Xuân và nnk, 2016. Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét LV sông Kôn - Hà Thanh, tỉnh Bình Định, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, quyển 1, tr 1189 - 1194. Hà Nội, 2016. |  |
| **51** | Nguyễn Hữu Xuân, Ngô Anh Tú, 2017; Nghiên cứu ứng dụng hệ thống quan trắc mưa - dòng chảy - vết lũ góp phần cảnh báo lũ sớm lưu vực sông Kôn - Hà Thanh tỉnh Bình Định, Việt Nam; Kỷ yếu Hội nghị khoa học Ứng dụng GIS toàn quốc 2017. NXB KHTN và CN; trang 27-36 |  |
| **52** | PV Tho, NT Luan, NH Xuan, NT Huyen; 2018; International Association of Lowland Technology (ISBN 9786048224837); pp 130-137 |  |
| **53** | Nguyễn Hữu Xuân, Ngô Anh Tú, 2018; Ứng dụng mô hình toán và GIS khôi phục số liệu dòng chảy lũ lịch sử năm 2009 lưu vực Hà Thanh,  tỉnh Bình Định; Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 - Đà Nẵng 2018. NXB KHTN và CN; Trang 1341-1350. |  |
| **54** | Nguyễn Hữu Xuân, Lê Quốc Gia, 2018; Nghiên cứu thiết lập chỉ số tổn thương xã hội do lũ lụt đến hoạt động giáo dục trên địa bàn thị xã  An Nhơn, tỉnh Bình Định; Tuyển tập báo cáo Hội nghị quốc gia về Khoa học Địa lý, NXB Thanh Niên; tr 423 – 434. |  |
| **55** | Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Thị Thu Phương, 2020; Nghiên cứu hoạt động của bão trên lưu vực sông Ba, sông Kôn trong bối cảnh biến  đổi khí hậu; Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 12 năm 2020, Nxb Thanh Niên; Tập 2; trang 62-74 |  |
| **56** | Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Thị Thu Phương, 2020; Nghiên cứu hoạt động của bão trên lưu vực sông Ba, sông Kôn trong bối cảnh biến  đổi khí hậu; Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 12 năm 2020, Nxb Thanh Niên; Tập 2; trang 62-74 |  |
| **57** | Nguyễn Hữu Xuân và nnk, 2017. Nghiên cứu sử dụng hợp lý nguồn nước LV sông Ba, sông Kôn cho phát triển nông nghiệp, Kỷ yếu Hội  nghị khoa học Ứng dụng GIS toàn quốc lần thứ 2017, tr 158 - tr 168. |  |
| **58** | Nguyễn Hữu Xuân và nnk, 2017. Nghiên cứu sử dụng hợp lý nguồn nước LV sông Ba, sông Kôn cho phát triển nông nghiệp, Kỷ yếu Hội  nghị khoa học Ứng dụng GIS toàn quốc lần thứ 2017, tr 158 - tr 168. |  |
| **59** | Nguyen Huu Xuan, Phan Thai Le, Ngo Anh Tu, 2019. Recognizes weather patterns causing heavy rain and flood of Kon river basin in  Binh Dinh province, Viet Nam, 2019 Internatinal Conference on Earth observation and Natural Hazards (ICEONH 2019), Ha Noi, 2019. |  |
| **60** | Nguyễn Hữu Xuân và nnk, 2020; Nghiên cứu biến đổi khí hậu vùng hạ lưu sông Kôn tỉnh Bình Định và tác động của lũ lụt đến sản xuất nông nghiệp; Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 12 năm 2020, Nxb Thanh Niên; Tập 2, tr 1-12. |  |
| **61** | Nguyen Huu Xuan, An Thinh Nguyen, Anh Tu Ngo, Van Tho Phan…, and Luc Hens; 2021. A Hybrid Approach Using GIS-Based Fuzzy  AHP-TOPSIS Assessing Flood Hazards along the South-Central Coast of Vietnam; Applied Sciences 2020, Sci(Q2);  Appl. Sci. 2020, 10(20), 7142 |  |
| **62** | Nguyen Huu Xuan, The creation of bioclimatic vegetation map to develop sustainable agro-forestry in Ba and Kone river basin, Vietnam;  Ukrainian Geographical Journal (ISSN 1561-4980); 2021, N1, P 54-62. https://doi.org/10.15407/ugz2021.01.054 |  |
| **63** | Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn An Thịnh, 2021. Liên kết vùng của chuỗi giá trị hàng hóa nông lâm nghiệp lưu vực sông Ba, sông Kôn; Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội; Vol 37 No 1 2021 |  |
| **64** | Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hữu Xuân, 2022. Đánh giá điều kiện cho phát triển du lịch cộng đồng của Hòn Yến tỉnh Phú Yên bằng phân tích SWOTTạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân Văn, số 3/2022 |  |
| **65** | Nguyễn Thị Huyền, Phan Thị Lệ Thủy, Bùi Thị Diệu Hiền, 2022, Phân vùng tiềm năng thoái hóa đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất bền vững tỉnh Bình Định, Tạp chí Khoa học đất No67/2022/99-104 |  |
| **66** | Nguyễn Thị Huyền, Rute Sousa Matos, 2019Định hướng không gian xanh đô thị, phục vụ phát triển đô thị du lịch bền vững thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Kỷ yếu Hội nghị Địa lí Quốc gia năm 2019 |  |
| **67** | Nguyễn Thị Huyền, Phan Thị Lệ Thủy, Lê Thị Lành, 2018 , Thực trạng lối sống xanh và tiêu dùng bền vững của sinh viên sư phạm trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Hội nghị khoa học quốc tế giáo dục Địa lí ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế |  |
| **68** | Nguyễn Thị Huyền, Phan Thị Lệ Thủy, Lương Thị Vân, 2016, Phân cấp phòng hộ đầu nguồn phục vụ định hướng phát triển nông - lâm nghiệp huyện An Lão, tỉnh Bình Định, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, Quy Nhơn, Tr 610 - 617. |  |
| **69** | Rute Sousa Matos, Nguyen Thi Huyen, Phan Van Tho, Phan Thi Le Thuy, 2019, A Landscape Structure Proposal for a Sustainable vevelopment – Quy Nhon City, Lecture Notes in Civil Engineering 54, Springer Nature Singapore, 2020. Page 915-920 |  |

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau:

- Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), *t*ên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

- Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tên bài viết’, tên tập san, số, kì/thời gian phát hành, số trang.

- Tác giả (Năm xuất bản), *tên tài liệu*, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập.

- Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’*, [trong] tên kỷ yếu*, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

**3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

| **STT** | **Hạng mục** | **Số lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần /môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 03 | 300 | Các học phòng chung | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 02 | 150 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành, ngoại ngữ | Cả khóa học |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | **Thư viện, trung tâm học liệu** | 01 | 3.339 | Các học phần trong chương trình đào tạo | Cả khóa học |  |
| 3 | **Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập** | 08 | 380 | Các học phần sử dụng phóng máy thực hành | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản,**  **Năm xuất bản, nước** | | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã Học phần/Môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|  | Cơ sở địa lý tự nhiên | Nguyễn Vi Dân | Đại học Quốc gia Hà N | 2005 |  | Một số vấn đề địa lý tự nhiên hiện đại | ĐLTN001 | Học kỳ 1, năm 1 |  |
|  | Địa lí tự nhiên Việt Nam | Vũ Tự Lập | Giáo dục | 2004 |  | Một số vấn đề Địa lí tự nhiên Việt Nam | ĐLTN002 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Địa chất học | Phan Thái Lê | Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt nam | 2022 | 10 | Địa chất học ứng dụng | ĐLTN003 | Học kỳ 1, năm 2 |  |
|  | Sinh thái cảnh quan – lí luận và thực tiễn ứng dụng trong môi trường nhiệt đới gió mùa, | Nguyễn An Thịnh | Khoa học và kĩ thuật | 2013 |  | Thực tập cảnh quan và sinh thái cảnh quan | ĐLTN004 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Đánh giá cảnh quan trong địa lí | Phạm Hoàng Hải | Viện hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam | 2009 |  | Thực tập phương pháp nghiên cứu và đánh giá trong địa lý | ĐLTN005 | Học kỳ 1, năm 2 |  |
|  | Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý (GIS) | Ngô Anh Tú | Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt nam | 2022 |  | GIS và viễn thám ứng dụng trong Địa lí | ĐLTN006 | Học kỳ 1, năm 1 |  |
|  | Môi trường và phát triển bền vững | Lê Văn Khoa | Giáo dục | 2010 |  | Tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững | ĐLTN007 | Học kỳ 1, năm 1 |  |
|  | Địa thông tin | Nguyễn Ngọc Thạch | Khoa học và kỹ thuật | 2017 |  | Thành lập và phân tích bản đồ chuyên đề | ĐLTN008 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Địa lí sinh vật | Nguyễn Nghĩa Thìn | ĐHQG Hà Nội | 2002 |  | Địa lí tài nguyên đất và sinh vật | ĐLTN009 | Học kỳ 1, năm 2 |  |
|  | Lí luận dạy học hiện đại – Cơ sở của đổi mới mục tiêu, nội dung và PPDH | Bernd Meier – Nguyễn Văn Cường | Đại học Sư phạm | 2019 |  | Dạy học phát triển năng lực | ĐLTN010 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển đảo Việt Nam | Nguyễn Chu Hồi | Chính trị Quốc gia Sự thật | 2020 |  | Địa lí biển và hải đảo Việt Nam | ĐLTN011 | Học kỳ 1, năm 1 |  |
|  | Sự phát triển của Khoa học Địa lí trong thế kỉ XX | Vũ Tự Lập | Giáo dục | 2004 |  | Địa lí học ứng dụng | ĐLTN012 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Cơ sở sinh khí hậu | Nguyễn Khanh Vân | Đại học Sư phạm Hà Nội | 2006 |  | Khí hậu - thủy văn ứng dụng | ĐLTN013 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Địa mạo Việt Nam cấu trúc – tài nguyên – môi trường | Lê Đức An | KHTN&CN Hà Nội | 2012 |  | Địa mạo bờ biển | ĐLTN014 | Học kỳ 1, năm 1 |  |
|  | Giáo trình Quy hoạch tổng thể | Nguyễn Hữu ngữ | Đại học Huế | 2012 |  | Quy hoạch vùng và tổ chức lãnh thổ | ĐLTN015 | Học kỳ 1, năm 2 |  |
|  | Địa mạo Việt Nam cấu trúc – tài nguyên – môi trường | Lê Đức An | KHTN&CN Hà Nội | 2012 |  | Địa mạo ứng dụng | ĐLTN016 | Học kỳ 1, năm 2 |  |
|  | Địa lí kinh tế - xã hội đại cương | Nguyễn Minh Tuệ - Nguyễn Viết Thịnh | Đại học Sư phạm | 2014 |  | Môt số vấn đề địa lí kinh tế - xã hội hiện đại | ĐLTN017 | Học kỳ 1, năm 1 |  |
|  | Giáo trình biến đổi khí hậu | Đặng Duy Lợi – Đào Ngọc Hùng | * Đại học Sư phạm | 2020 |  | Biến đổi khí hậu và tai biến thiên nhiên | ĐLTN018 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Mai Trọng Nhuận, Trần Thanh Hải | Dự báo và quản lý tài nguyên thiên nhiên | ĐHQG Hà Nội | 2020 |  | Dự báo và quản lí tài nguyên thiên nhiên | ĐLTN019 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Hồ Sĩ Thoảng, Trần Mạnh Trí, | Năng lượng cho thế kỷ 21 - Những thách thức và triển vọng | Khoa học và Kỹ thuật | 2009 |  | Năng lượng và tăng trưởng xanh | ĐLTN020 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Tài nguyên và môi trường du lịch | Phạm Trung Lương | Giáo dục | 2000 |  | Quy hoạch và phát triển du lịch | ĐLTN021 | Học kỳ 1, năm 2 |  |
|  | Quản lý tổng hợp vùng ven biển | Nguyễn Lâm Anh | Đại học Nha Trang | 2011 |  | Quản lí tài nguyên biển và đới bờ Việt Nam | ĐLTN022 | Học kỳ 1, năm 2 |  |
|  | Giáo trình kinh tế tài nguyên môi trường | Nguyễn Văn Song – Vũ Thị Phương Thuỵ | Đại học nông nghiệp Hà Nội | 2006 |  | Kinh tế môi trường – Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | ĐLTN023 | Học kỳ 1, năm 2 |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo**

| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Máy tính để bàn | Việt Nam, 2014 | 30 | Khoa KHTN | - GIS và viễn thám ứng dụng trong Địa lí  - Thành lập và phân tích bản đồ chuyên đề | - Học kỳ 1, năm 1  - Học kỳ 2, năm 1 | 01 |  |
| 2 | Máy GPS Map cầm tay | Trung Quốc, 2009 | 03 | Khoa KHTN | * Thực tập cảnh quan và sinh thái cảnh quan * Thực tập phương pháp nghiên cứu và đánh giá trong địa lý | * Học kỳ 2, năm 1   - Học kỳ 1, năm 2 | 05 |  |
| 3 | Địa bàn | Trung Quốc , 2011 | 05 | Khoa KHTN | Địa chất học ứng dụng | Học kỳ 1, năm 2 | 03 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** |  | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định., ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **Hóa lí thuyết và Hoa lí** Mã ngành: **8440119**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

**1. Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên,**  **ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;**  **Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ,**  **nước,**  **năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
|  | Nguyễn Tiến Trung, 10/9/1979 | 211668243 | PGS, 2015 | TS, Việt Nam, 2010 | Hóa lí thuyết và Hóa lí | 9/2004 |  | 3707000929 | 18 | 3 | 2 |  |
|  | Nguyễn Phi Hùng, 20/6/1967 | 049067016566 | PGS,  2011 | TS,  Việt Nam,  2001 | Hóa lí thuyết và Hóa lí | 13/01/1992 |  | 3796032094 | 30 | 5 | 4 |  |
|  | Nguyễn Thị Vương Hoàn, 10/10/1973 | 026173006676 | PGS, 2016 | TS,  Việt Nam,  2010 | Hóa lí thuyết và Hóa lí | 15/9/1995 |  | 3796032095 | 27 | 5 | 3 |  |
|  | Võ Viễn, 23/09/1962 | 211652790 | GS, 2022 | TS, Việt Nam, 2000 | Hóa lí thuyết và Hóa lí | 10/1990 |  | 3796032257 | 32 | 5 | 1 |  |
|  | Vũ Thị Ngân, 14/01/1981 | 215527370 | PGS, 2016 | TS, Bỉ, 2011 | Hóa lí thuyết và hóa lí | 12/2012 |  | 0104031253 | 15 | 5 | 0 |  |
|  | Trương Thị Cẩm Mai, 18/09/1973 | 042173013042 |  | TS, Việt Nam, 2011 | Hóa Vô cơ | 09/1994 |  | 3796032318 | 28 | 01 | 0 |  |
|  | Nguyễn Lê Tuấn, 14/11/1973 | 211558301 |  | TS, Việt Nam, 2013 | Hóa Hữu cơ | 15/8/1995 |  | 3796032070 | 27 |  | 02 |  |
|  | Huỳnh Thị Miền Trung, 25/5/1984 | 212337353 |  | TS, Thụy Sĩ, 2014 | Hóa học và Khoa học phân tử | 10/2006 |  | 5208003387 | 16 | 01 |  |  |
|  | Trần Thị Thu Phương, 31/10/1968 | 211604285 |  | TS, Việt Nam, 2015 | Hóa Lí thuyết và Hóa lí | 3/2020 |  | 3701003281 | 22 |  | 03 |  |
|  | Diệp Thị Lan Phương, 08/12/1976 | 211593145 |  | TS, Việt Nam, 2016 | Hóa Hữu Cơ | 6/1998 |  | 3701003314 | 24 |  | 02 |  |
|  | Lê Cảnh Định, 10/10/1985 | 211813125, 052085019334 |  | TS, Việt Nam, 2016 | Hóa vô cơ | 5/10/2007 |  | 5209006208 | 15 | 1 | 2 |  |
|  | Nguyễn Văn Kim,  20/4/1973 | 215446639 |  | TS, Việt Nam, 2017 | Hóa vô cơ | 11/9/2000 |  | 3701003263 | 22 |  |  |  |
|  | Nguyễn Văn Thắng, 01/8/1984 | 052084010902 |  | TS, Hà Lan, 2017 | Khoa học vật liệu | 10/20162016 |  | 5208003408 | 16 | 4 | 2 |  |
|  | Huỳnh Thị Minh Thành, 02/11/1979 | 211652674 |  | TS,Việt Nam, 2020 | Hóa học | 01/11/2001 |  | 3704000556 | 20 |  | 01 |  |
|  | Huỳnh Thị Lan Phương, 01/10/1984 | 211827890, Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2020 | Hóa học | 26/10/2006 |  | 5208003407 | 16 |  | 01 |  |
|  | Nguyễn Thị Lan, 08/8/1978 | 215341256 |  | TS, Việt Nam, 2021 | Hóa lí thuyết và Hóa lí | 9/11/2000 |  | 3701003267 | 22 |  | 2 |  |
|  | Đặng Thị Tố Nữ, 10/8/1984 | 211830477 |  | TS Việt Nam, 2021 | Hóa lí thuyết và Hóa lí | 10/2006 |  | 5208003378 | 16 |  | 01 |  |
|  | Nguyễn Ngọc Trí, 02/9/1990 | 052090018846 |  | TS, Việt Nam, 2021 | Hóa lí thuyết & Hóa lí | 10/2012 |  | 5212010221 | 10 |  | 01 |  |
|  | Lê Thị Thanh Liễu, 20/12/1982 | 211777840 |  | TS Việt Nam, 2022 | Hoá vô cơ | 5/9/2005 |  | 3707000925 | 17 |  | 2 |  |
|  | Nguyễn Thị Diệu Cẩm  27/7/1978 | 211809957  Việt Nam | PGS, 2018 | TS,  Việt Nam,  20111 | Hóa môi trường | 24/12/2000 |  | 37010032663701003266 | 22 | 01 | 03 |  |
|  | Cao Văn Hoàng  16/10/1973 | 052073023016; Việt Nam | PGS 2018 | TS,  Việt Nam,  2013 | Hóa phân tích | 15/09/1998 |  | 4. 52. 370.100.3317 | 24 |  |  |  |
|  | Đặng Nguyên Thoại  31/7/1982 | 054082005358  Việt Nam |  | Tiến sĩ, Thái Lan, 2019 | Kỹ thuật Hóa học | 05/09/2005 |  | 3707001032 | 17 | 01 | 02 |  |
|  | Huỳnh Văn Nam  21/7/1981 | 052081001860  Việt Nam |  | Tiến sĩ, 2021 | Kỹ thuật  Hóa học | 9/2005 |  | 3707001033 | 17 |  | 02 |  |
|  | Đinh Quốc Việt  01/10/1989 |  |  |  | Kỹ thuật  Hóa học |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo**

| **STT** | **Họ và tên** | | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy**  **(học kỳ, năm học)** | | **Số tín chỉ** | | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | *(4)* | | *(5)* | *(6)* | *(7)* | | *(8)* | *(9)* | |
| 1 | TS. Trương Thị Cẩm Mai  TS. Nguyễn Văn Kim | | Hóa học vô cơ nâng cao | Học kỳ 1, năm 1 | | 3 |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 2 | PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Nga  TS. Diệp Thị Lan Phương | | Hóa học hữu cơ nâng cao | Học kỳ 1, năm 1 | | 3 |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 3 | TS. Đặng Nguyên Thoại  PGS. TS. Cao Văn Hoàng | | Xử lý số liệu và quy hoạch hóa thực nghiệm | Học kỳ 1, năm 1 | | 2 |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 4 | PGS. TS. Nguyễn Tiến Trung  GS. TS. Võ Viễn | | Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành | Học kỳ 1, năm 1 | | 2 |  |  | |  | - Giảng viên chủ trì ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp  - Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 5 | TS. Nguyễn Văn Thắng  PGS. TS. Nguyễn Thị Vương Hoàn | | Các phương pháp đặc trưng vật liệu | Học kỳ 2, năm 1 | | 3 |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 6 | PGS. TS. Nguyễn Phi Hùng  TS. Đặng Thị Tố Nữ | | Nhiệt động lực học ứng dụng | Học kỳ 2, năm 1 | | 3 |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 7 | GS. TS. Võ Viễn  TS. Nguyễn Thị Lan | | Động hóa học ứng dụng | Học kỳ 2, năm 1 | | 2 |  |  | |  | - Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 8 | PGS.TS. Võ Viễn  TS. Huỳnh Thị Miền Trung | | Điện hóa học ứng dụng | Học kỳ 2, năm 1 | | 3 |  |  | |  | - Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 9 | PGS. TS. Nguyễn Phi Hùng  TS. Nguyễn Văn Thắng | | Xúc tác | Học kỳ 2, năm 1 | | 3 |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 10 | PGS. TS. Nguyễn Tiến Trung  TS. Nguyễn Ngọc Trí | | Hóa học tính toán ứng dụng | Học kỳ 1, năm 1 | | 3 |  |  | |  | - Giảng viên chủ trì ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp  - Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 11 | PGS. TS. Nguyễn Tiến Trung  PGS. TS. Vũ Thị Ngân | | Mô phỏng đa quy mô trong hóa học | Học kỳ 2, năm 1 | | 3 |  |  | |  | - Giảng viên chủ trì ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp  - Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 12 | BM Hóa học | | Thực tập chuyên ngành 1 | Học kỳ 3, năm 2 | | 3 |  |  | |  | - Giảng viên chủ trì ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp  - Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 13 | BM Hóa học | | Thực tập chuyên ngành 2 | Học kỳ 3, năm 2 | | 3 |  |  | |  | - Giảng viên chủ trì ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp  - Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 14 | PGS. TS. Nguyễn Thị Vương Hoàn  TS. Huỳnh Thị Lan Phương | | Hóa keo và hóa học bề mặt | Học kỳ 3, năm 2 | |  |  | 3 | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 15 | PGS. TS. Nguyễn Tiến Trung  TS. Nguyễn Ngọc Trí | | Tương tác orbital và tương tác yếu trong hóa học | Học kỳ 3, năm 2 | |  |  | 3 | |  | - Giảng viên chủ trì ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp  - Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 16 | PGS. TS. Nguyễn Tiến Trung  TS. Nguyễn Ngọc Trí | | Mô phỏng và tính toán vật liệu | Học kỳ 3, năm 2 | |  |  | 3 | |  | - Giảng viên chủ trì ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp  - Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 17 | PGS. TS. Nguyễn Tiến Trung  PGS. TS. Vũ Thị Ngân | | Cơ sở Hóa học lượng tử và lý thuyết nhóm cho phương pháp phổ | Học kỳ 3, năm 2 | |  |  | 3 | |  | - Giảng viên chủ trì ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp  - Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 18 | TS. Nguyễn Lê Tuấn TS. Lê Cảnh Định | | Các phương pháp phổ trong hóa học | Học kỳ 3, năm 2 | |  |  | 3 | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 19 | PGS. TS. Nguyễn Thị Vương Hoàn PGS. TS. Nguyễn Thị Diệu Cẩm | | Vật liệu ứng dụng trong năng lượng và môi trường | Học kỳ 3, năm 2 | |  |  | 3 | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 20 | TS. Nguyễn Thị Lan PGS. TS. Nguyễn Phi Hùng | | Vật liệu ứng dụng trong y sinh | Học kỳ 3, năm 2 | |  |  | 3 | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 21 | TS. Trương Thị Cẩm Mai TS. Lê Cảnh Định | | Hóa học tinh thể ứng dụng | Học kỳ 3, năm 2 | |  |  | 3 | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 22 | PGS. TS. Nguyễn Tiến Trung  PGS. TS. Vũ Thị Ngân | | Thiết kế thuốc bằng phương pháp mô phỏng trên máy tính | Học kỳ 3, năm 2 | |  |  | 3 | |  | - Giảng viên chủ trì ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp  - Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 23 | PGS. TS. Vũ Thị Ngân TS. Nguyễn Văn Thắng | | Áp dụng học máy trong hóa học | Học kỳ 3, năm 2 | |  |  | 3 | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 24 | PGS. TS. Nguyễn Thị Vương Hoàn  TS. Nguyễn Lê Tuấn | | Hóa lý dược và ứng dụng | Học kỳ 3, năm 2 | |  |  | 3 | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 25 | PGS. TS. Nguyễn Thị Vương Hoàn PGS. TS. Nguyễn Thị Diệu Cẩm | | Các phương pháp hoá lý ứng dụng trong xử lý môi trường | Học kỳ 3, năm 2 | |  |  | 3 | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 26 | PGS. Võ Viễn  TS. Nguyễn Thị Lan  TS. Nguyễn Văn Kim | | Hóa học xanh | Học kỳ 3, năm 2 | |  |  | 3 | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 27 | TS. Trần Thị Thu Phương  TS. Diệp Thị Lan Phương | | Hóa học ứng dụng trong nông nghiệp | Học kỳ 3, năm 2 | |  |  | 3 | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 28 | TS. Nguyễn Lê Tuấn  TS. Diệp Thị Lan Phương | | Hóa lý các hợp chất thiên nhiên và ứng dụng | Học kỳ 3, năm 2 | |  |  | 3 | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 29 | TS. Huỳnh Thị Lan Phương  TS. Đặng Thị Tố Nữ | | Điện hóa chất rắn | Học kỳ 3, năm 2 | |  |  | 3 | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 30 | PGS. TS. Nguyễn Thị Vương Hoàn  TS. Huỳnh Thị Lan Phương | | Các hợp chất hoạt động bề mặt và ứng dụng | Học kỳ 3, năm 2 | |  |  | 3 | |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
| 31 | BM Hóa học | | Đề án tốt nghiệp | Học kỳ 4, năm 2 | | x |  | 3 | |  | - Giảng viên chủ trì ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp  - Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp | |
|  | | |  | | | |  | | |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
|  | TS. Nguyễn Lê Tuấn, Trưởng Khoa | TS, 2012 | Hóa hữu cơ |  |
|  | TS. Phan Thanh Hải, Phó trưởng khoa | TS, 2012 | Khoa học Tự nhiên |  |
|  | TS. Trần Thanh Sơn, Phó trưởng khoa | TS, 2013 | Di truyền-Genomics |  |
|  | TS. Ngô Anh Tú | TS, 2014 | Quy hoạch-Môi trường |  |

**2. Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
|  | 5652/QĐ-BGDĐT; 28/12/2018; B2019-DQN-11 | Đề tài cấp Bộ | Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất kim loại chuyển tiếp với một số phối tử  (N,N-dialkylthiourea)benzamidine ba càng chứa hợp phần α-amino axit | TS. Lê Cảnh Định | 2463/QĐ-BGDĐT; 30/8/2022; | 20/9/2022 | Đạt | TS. Huỳnh Thị Miền Trung  TS. Trương Thị Cẩm Mai  Ths. Phạm Ngọc Thạch  TS. Nguyễn Văn Thắng  PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung |  |
|  | T2016.504.10 | Đề tài cấp cơ sở | Nghiên cứu các phức chất đa nhân kim loại chuyển tiếp d-f trên cơ sở phối tử thioure | TS. Lê Cảnh Định | 597/QĐ-ĐHQN ngày 11/5/2017 | 17/5/2017 | Đạt | TS. Trương Thị Cẩm Mai;  TS. Trần Thị Thu Phương;  TS. Lê Thị Thanh Thúy |  |
|  | T05.201.17 | Đề tài cấp cơ sở | Nghiên cứu sự hấp phụ của HCHO và một số phân tử khác trên bề mặt Hidrotalcite mất nước một phần bằng phương pháp động lực phân tử lượng tử | TS. Nguyễn Thị Lan | 877/QĐ-ĐHQN ngày 02/07/2007 | 30/8/2007 | Khá |  |  |
|  | T08.246.16 | Đề tài cấp cơ sở | Xây dựng hệ thống bài giảng Hóa học lớp12 bằng phần mềm hyperchem | TS. Nguyễn Thị Lan | 1702/QĐ-ĐHQN ngày 08/12/2009 | 21/01/2010 | Khá |  |  |
|  | 104.03-2012.12 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu lý thuyết liên kết hiđro chuyển dời xanh C-H...O, tương tác axit-bazơ Lewis và tương quan của chúng đến khả năng hòa tan của một số hợp chất hữu cơ trong CO2 | PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung |  |  | Đạt | PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung, PGS.TS. Nguyễn Phi Hùng,  TS. Nguyễn Lê Tuấn,  PGS.TS. Trần Thành Huế,  TS. Phạm Vũ Nhật,  Ths. Nguyễn Minh Tâm |  |
|  | 104.06-2013.06 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu lí thuyết cơ chế hình thành cấu trúc và bản chất liên kết hóa học của một số cluster silic pha tạp bởi kim loại chuyển tiếp | PGS.TS. Vũ Thị Ngân |  |  | Đạt | PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung |  |
|  | 104.06-2014.08 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu so sánh về độ bền và bản chất liên kết hiđro C-H∙∙∙Y (Y = O, N, pi) bằng phương pháp hóa học lượng tử”. | PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung |  |  | Đạt | PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung, PGS.TS. Nguyễn Phi Hùng,  TS. Vũ Thị Ngân,  ThS. Nguyễn Thị Thu Trang,  TS. Nguyễn Lê Tuấn,  CN. Hồ Quốc Đại |  |
|  | 104.06-2015-97 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu ảnh hưởng của kim loại chuyển tiếp dãy 3d và kích thước cluster đến cấu trúc hình học, độ bền và thuộc tính electron của cluster germani pha tạp bằng phương pháp hóa học lượng tử | PGS.TS. Vũ Thị Ngân |  |  | Đạt | PGS.TS. Vũ Thị Ngân |  |
|  | 104.06-2017.11 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu các phức tương tác của một số hợp chất hữu cơ có nhóm chức với CO2 và H2O bằng phương pháp hóa học lượng tử | PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung |  |  | Đạt | PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung, PGS.TS. Vũ Thị Ngân,  PGS.TS. Nguyễn Phi Hùng,  TS. Nguyễn Thị Ái Nhung,  TS. Nguyễn Lê Tuấn,  ThS. Nguyễn Ngọc Trí |  |
|  | 104.06-2020.28 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu liên kết hydro Csp2-H∙∙∙Z (Z=O, S, Se, Te) bằng phương pháp hóa học lượng tử | PGS.TS. Vũ Thị Ngân |  |  |  | PGS.TS. Vũ Thị Ngân,  PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung, PGS.TS. Nguyễn Thị Ái Nhung, PGS.TS. Nguyễn Phi Hùng,  ThS. Nguyễn Ngọc Trí,  CN. Phan Đặng Cẩm Tú |  |
|  | Quyết định số 335/QĐ-ĐHQN ngày 8/3/2011,  T.2011.201.01 | Cấp cơ sở | Điều chế diesel sinh học bằng phản ứng chuyển hóa este từ dầu jatropha sử dụng xúc tác chứa Al2O3 | TS. Nguyễn Thị Việt Nga | Quyết định số 2502/ QĐ-ĐHQN ngày 9/12/2011 | 22/12/2011 | Tôt | Hoàng Nữ Thùy Liên,  Thân Thị Mỹ Hương |  |
|  | Quyết định số 472/QĐ-ĐHQN ngày 26/3/2012,  T.2012.330.01 | Cấp cơ sở | Điều chế diesel sinh học từ dầu cám gạo sử dụng xúc tác chứa MCM-41 | TS. Nguyễn Thị Việt Nga | Quyết định số 3605/ QĐ-ĐHQN ngày 25/12/2012 | 04/01/2013 | Tốt | Hoàng Nữ Thùy Liên, Hoàng Thị Thanh Hải, Lê Thị Đặng Chi |  |
|  | Quyết định số 631/QĐ-ĐHQN ngày 01/4/2014,  T.2014.424.02 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu phản ứng oxi hóa toluen trên hệ xúc tác TiO2/MCM-41 | TS. Nguyễn Thị Việt Nga | Quyết định số 1565/ QĐ-ĐHQN ngày 7/4/2015 | 13/04/2015 | Xuất sắc | Nguyễn Văn Kim, Phạm Chí Tâm | 1 |
|  | T.2017.510.13 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu composit g-C3N4/ZnO | PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Nga | Quyết định số 930/ QĐ-ĐHQN ngày 30/5/2018 | 08/06/2018 | Xuất sắc | Nguyễn Văn Kim, Hoàng Nữ Thùy Liên |  |
|  | Quyết định số 3824/QĐ-BGDĐT ngày 25/9/2018, B2019-DQN-12 | Cấp Bộ | Nghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu GaN-ZnO và các perovskit ATiO3 (A = Ca, Sr, Ba) bởi g-C3N4 để ứng dụng làm chất xúc tác quang xử lý các hợp chất hữu cơ độc hại trong nước | PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Nga | Quyết định số 586/QĐ-BGDĐT ngày 02/02/2021 | 05/3/2021 | Đạt | Nguyễn Văn Kim, Võ Viễn, Trần Thị Thu Phương, Trương Thanh Tâm, Nguyễn Thị Lan, Huỳnh Thị Minh Thành, Lê Thị Thanh Liễu |  |
|  | Quyết định số 502/QĐ-ĐHQN ngày 13/4/2016,  T.2016.502.08 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu biến tính Ta2O5 để làm chất xúc tác quang trong vùng ánh sáng khả kiến | TS. Nguyễn Văn Kim | Quyết định số 594/QĐ-ĐHQN ngày 11/5/2017 | 15/05/2017 | Xuất sắc | Huỳnh Thị Minh Thành, Lê Thị Thanh Liễu, Nguyễn Văn Lượng |  |
|  | Quyết định số 472/QĐ-ĐHQN ngày 26/3/2012  T.2012.333.04 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu tổng hợp chất màu trên hệ nền spinen titanat bởi nguyên tố gây màu coban | TS. Nguyễn Văn Kim | Quyết định số 3606/QĐ-ĐHQN ngày 25/12/2012 | 04/01/2013 | Tốt | Diệp Thị Lan Phương |  |
|  | T.2010.285.25 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu tổng hợp chất màu trang trí gạch ốp lát từ nguồn nguyên liệu tự nhiên | TS. Nguyễn Văn Kim | Quyết định số 16/QĐ-ĐHQN ngày 06/01/2011 | 25/01/2011 | Tốt | Diệp Thị Lan Phương |  |
|  | B2019-DQN-562-04 | Cấp Bộ | Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang thế hệ mới kiểu Z-Scheme nhằm ứng dụng xử lý dư lượng chất kháng sinh trong môi trường nước | PGS. TS. Nguyễn Thị Diệu Cẩm | 339/QĐ-BGDĐT ngày 15/01/2021 | 03/02/2021 | Đạt | Trần Thị Thu Phương, Trương Thanh Tâm, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Tấn Lâm, Nguyễn Thị Lan, Đặng Nguyên Thoại |  |
|  | T2019.612.07 | Cấp cơ sở | Cải tiến quá trình ester hóa cho dầu ăn phế thải có hàm lượng axit cao trong công nghệ sản xuất diesel sinh học | TS. Đặng Nguyên Thoại | 793/QĐ-ĐHQN ngày 15/5/2020 | 22/05/2020 | Tốt | Ngô Thị Hiền, Đỗ Thị Diễm Thúy |  |
|  | T2020.659.07 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu khả năng hấp phụ kháng sinh sulfamethoxazole trên bề mặt TiO2 bằng phương pháp hóa học tính toán | Nguyễn Ngọc Trí | 1255/QĐ-ĐHQN ngày 24/5/2022 | 31/5/2022 | Khá | Nguyễn Thị Lan, Phạm Ngọc Thạch, Phạm Thị Minh Tâm |  |
|  | T2020.657.05 | Cấp cơ sở | Tổng hợp composite BiOI/BiOCl và khảo sát hoạt  tính xúc tác quang trong vùng ánh sáng khả kiến | Nguyễn Tấn Lâm | 839/QĐ-ĐHQN, 08/4/2021 | 16/4/2021 | Tốt | Nguyễn Tấn Lâm; Trương Công Đức; Nguyễn Đình Dốc | MC-01 |
|  | 104.03.06.09 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu điều chế các vật liệu mới để làm xúc tác cho phản ứng sản xuất biodiesel và hấp phụ các hợp chất hữu cơ độc hại có trong nước | Võ Viễn |  | 07-03-2012 | Đạt | Võ Viễn, Nguyễn Phi Hùng,  Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu Phương,  Trương Thanh Tâm |  |
|  | 104.03-2011.11 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu tổng hợp các vật liệu xúc tác quang mới cho phản ứng tách nước và oxi hóa các hợp chất hữu cơ có trong dung dịch nước | Võ Viễn |  | 06-02-2015 | Đạt | Võ Viễn, Nguyễn Phi Hùng,  Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu Phương,  Trương Thanh Tâm |  |
|  | 104.06-2015.94 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu MS2 (M = Mo, W) có cấu trúc nano để làm điện cực anốt hiệu năng cao cho pin liti | Võ Viễn |  | 15-09-2019 | Đạt | Võ Viễn, Cao Văn Hoàng,  Nguyễn Văn Kim,  Trương Thanh Tâm |  |
|  | B2009-28-18 | Bộ GD&ĐT | Nghiên cứu tổng hợp các vật liệu mao quản để xử lý các hợp chất hữu cơ độc hại trong nước | Võ Viễn |  | 15-10-2011 | Tốt | Võ Viễn, Trương Thanh Tâm, Trần Thị Thu Phương, Ngô Thị Thanh Hiền |  |
|  | B2016-DQN-01 |  | Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng composit SnO2/oxit graphit/g-C3N4 có khả năng lưu trữ li cao để làm anốt cho pin sạc liti | Võ Viễn |  | 11-04-2019 | Xuất sắc | Võ Viễn, Nguyễn Phi Hùng, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Thị Vương Hoàn, Nguyễn Lê Tuấn, Nguyễn Văn Kim |  |
|  | 16-496RG/CHE/AS\_G-FR3240293298 | UNESCO | Reinforcing the research capabilities of material science group at Quy Nhon University-Vietnam in solving local problems | Võ Viễn |  | 04-02-2020 | Đạt | Võ Viễn, Nguyễn Minh Vương, Hoàng Nhật Hiếu |  |
|  | T2017.509.12 | cấp cơ sở | Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực tổ hợp có hoạt tính xúc tác điện hóa và định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu | Huỳnh Thị Lan Phương | 1168/QĐ-ĐHQN; 09/07/2018 | 16/07/2018 | Tốt | Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Lượng |  |
|  | 735/ QĐ-ĐHQN; 25/03/2021; T2021.701.04 | cấp cơ sở | Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực tổ hợp các kim loại có hoạt tính xúc tác điện hóa và ứng dụng cho pin nhiên liệu kiềm glycerol | Huỳnh Thị Lan Phương | 2991/QĐ-ĐHQN; 30/09/2022 | 05/10/2022 | Khá | Huỳnh Thị Lan Phương |  |
|  | T2018.559.08 | cấp cơ sở | Nghiên cứu biến tính vật liệu (Cr) MIL-101 và ứng dụng xúc tác phản ứng oxi hóa octen -1 | Huỳnh Thị Minh Thành | 1322/QĐ-ĐHQN; 02/07/2019 | 09/ 07/ 2019 | Tốt | Nguyễn Văn Lượng |  |
|  | T.19-TN-10 | cấp cơ sở | Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại Fe3O4/MIL-101 và ứng dụng | Huỳnh Thị Minh Thành | 3095/QĐ-ĐHSP; 13/12/2019 | 17/ 12/ 2019 | Xuất sắc | Huỳnh Thị Minh Thành |  |
|  | T2017.506.09 | Cấp cơ sở | Tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác quang của vật liệu composit TiO2 trên nền graphen và g-C3N4. | Lê Thị Thanh Liễu | 797/QĐ-ĐHQN | 25/07/  2018 | Khá | Nguyễn Văn Kim  Trương Công Đức |  |
|  | T2021.705.08 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu cơ chế phản ứng phân hủy quang và vai trò của graphen trong hệ vật liệu TiO2/graphen/g-C3N4 | Lê Thị Thanh Liễu | 2875/QĐ-ĐHQN | 27/9/2022 | Khá | Trương Công Đức |  |
|  | T2018.558.07 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng blend cellulose acetate-polyurethane ứng dụng xử lý kim loại nặng trong môi trường nước | Đặng Thị Tố Nữ | 15/QĐ-ĐHQN ngày 07/01/2020 | 14/01/2020 | Khá | Lê Thị Cẩm Nhung, Phạm Thị Minh Tâm |  |
|  | KC.02.08/16-20 | Cấp Quốc Gia | Nghiên cứu thu hồi và tách đất hiếm từ mỏ Nam Đề Gi để sản xuất phân bón vi lượng | Cao Văn Hoàng | 261/QĐ-BKHCN | 04/7/2021 | Đạt | Võ Viễn, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Lượng, Võ Minh Thứ, Nguyễn Lê Tuấn, Đặng Thị Tố Nữ |  |
|  | B2014-28-39 | Bộ GD & ĐT | Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của vật liệu nano-composit Fe3O4/graphen để xử lý asen và kim loại nặng trong môi trường nước bị ô nhiễm | Nguyễn Thị Vương Hoàn |  |  | Đạt | Nguyễn Thị Vương Hoàn, Trần Thị Thu Phương, Nguyễn Ngọc Minh, Võ Viễn, Nguyễn Phi Hùng, Đoàn Minh Thủy |  |
|  | 104.06-2017.56 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu tổng hợp màng trên cơ sở graphen và graphen biến tính ứng dụng để lọc nước biển và xử lý môi trường. | Nguyễn Thị Vương Hoàn |  |  | Đạt | Nguyễn Thị Vương Hoàn, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Văn Thằng, Lê Hà Giang, Nguyễn Ngọc Tuệ, Trương Thanh Tâm |  |
|  | B2019-DQN-562-03 | Bộ GD & ĐT | Nghiên cứu tổng hợp nanocomposite MFe2O4 (M = Fe, Co, Ni)/ graphen và vật liệu trên cơ sở graphen biến tính ứng dụng trong xử lý môi trường và cảm biến điện hóa. | Nguyễn Thị Vương Hoàn |  |  | Đạt | Nguyễn Thị Vương Hoàn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hồng Trang, Nguyễn Văn Thằng, Nguyễn Thị Liễu, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Hoàng Anh |  |
|  | B2019-DQN-562-04 | Bộ GD & ĐT | Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang thế hệ mới kiểu Z-scheme nhằm ứng dụng xử lý dư lượng chất kháng sinh trong môi trường nước |  |  |  | Đạt | Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Trần Thị Thu Phương, Trương Thanh Tâm, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Tấn Lâm, Nguyễn Thị Lan, Phạm Thanh Đồng, Đặng Nguyên Thoại, Nguyễn Hồng Thự |  |
|  | T2013.393.02 | Cấp cơ sở | Biến tính SBA-15 bằng muối zirconi để tăng tính axit, làm xúc tác cho quá trình cracking dầu nhờn thải | Trương Thanh Tâm | 59/QĐ-ĐHQN ngày 02/01/2014 | 08/01/2014 | Xuất sắc |  |  |
|  | T2016.503.09 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu tổng hợp xúc tác trên nhiều chất mang khác nhau cho quá trình cracking oxy hóa phân đoạn dầu có nhiệt độ sôi cao | Trương Thanh Tâm |  |  | Tốt |  |  |
|  | 104.99.2019.49 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang dị thể đa pha lai ghép liên hợp thế hệ mới g-C3N4/Ag/XVO4@MnFe2O4 (X = Bi, In) nhằm ứng dụng xử lý dư lượng các chất kháng sinh trong môi trường nước |  |  |  | Đạt | Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Trần Thị Thu Phương, Cao Văn Hoàng, Phạm Thanh Đồng, Mai Hùng Thanh Tùng, Trần Thị Thu Phương |  |
|  | 104.99.2016.29 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Tổng hợp và biến tính tantan nitrua nhằm ứng dụng làm chất xúc tác quang cho phản ứng khử CO2 trong vùng ánh sáng khả kiến tạo nhiên liệu tái sinh |  |  |  | Đạt | Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Trần Thị Thu Phương, Cao Văn Hoàng, Phạm Thanh Đồng, Mai Hùng Thanh Tùng, Trần Thị Thu Phương |  |
|  | BB2017-DQN-04 | Cấp Bộ | Nghiên cứu tổng hợp cấu trúc và thăm dò khả năng ức chế tế bào ung thư của dãy phức chất Platin(II) chứa Eugenol/Anetol và amine | TS. Trương Thị Cẩm Mai | 4634/QĐ-BGDĐT ngày 02.12.2019 | 14/12/2019 | Đạt | Nguyễn Thị Thanh Chi, Lê Cảnh Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thị Thanh Liễu, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Thanh Xuân |  |
|  | T2011.292.02 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu tổng hợp và cải thiện tính axit của vật liệu mao quản trung bình để làm xúc tác trong công nghiệp chế biến dầu thô | Trương Thanh Tâm | 50/QĐ-ĐHQN ngày 10/01/2012 | 16/01/2012 | Tốt |  |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
|  | **Lan Nguyen Thi**, Thi Thuy Trang Phan, **Tri Nguyen Ngoc**, N.S.M. Viswanath, Hang T.T. Le, Lan Tran Thi, Nguyen Tien-Trung, **Le Tuan Nguyen**, Dao Ngoc Nhiem, Ha Tran Huu, **Vien Vo**, 2022, “Prussian Blue decorated g-C3N4 – From novel synthesis to insight study on charge transfer strategy for improving visible-light driven photoFenton catalytic activity”, *Journal of Alloys and Compounds,*<https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.165331>, ISSN: 0925-8388. |  |
|  | Hong Nhung Thi Nguyen, Phi Nguyen Ngoc, Ha Tran Huu, Thi Thuy Trang Phan, Duc Nhan Nguyen, Thanh Huong Thi Nguyen, Thang Nguyen Van, **Lan Nguyen Thi**, Minh Kha Le, Van Man Tran, My Loan Phung Le, **Vien Vo**, 2022, “A novel synthesis of GeO2/Ge composite as an anode material for lithium-ion batteries”, *Chemical Physics Letters,*<https://doi.org/10.1016/j.cplett.2022.139747>, ISSN: 0009-2614. |  |
|  | [Quoc Dat Le](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009261422002172?dgcid=coauthor#!), [Phi Nguyen Ngoc, Ha Tran Huu, Thanh Huong Thi Nguyen, Thang Nguyen Van, **Lan Nguyen Thi**, Minh Kha Le, Van Man Tran, My Loan Phung Le, **Vien Vo**, 2022, “](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009261422002172?dgcid=coauthor#!) A novel anode Sn/g-C3N4 composite for lithium-ion batteries”, [*Chemical Physics Letters*](https://www.sciencedirect.com/journal/chemical-physics-letters), [Volume 796](https://www.sciencedirect.com/journal/chemical-physics-letters/vol/796/suppl/C), 139550,<https://doi.org/10.1016/j.cplett.2022.139550>, ISSN: 0009-2614. |  |
|  | Huu Ha Tran, Le Hang TT, Nguyen Thanh Huong, **Thi Lan Nguyen**, **Vien Vo**, Im Won Bin, 2021, “Facile Synthesis of SnS2@ g-C3N4 Composites as High Performance Anodes for Lithium Ion Batteries”, *Journal of Applied Surface Science,* APSUSC­\_149312, S0169-4332(21)00388-3,<http://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.149312>, ISSN: 0169-4332. |  |
|  | Thanh Huong Nguyen Thi, Ha Tran Huu, Hung Nguyen Phi, Van Phuc Nguyen, Quoc Dat Le, **Lan Nguyen Thi**, Thi Thuy Trang Phan, **Vien Vo**, 2021, “A facile synthesis of SnS2/g-C3N4 S-scheme heterojunction photocatalyst with enhanced photocatalytic performance”, *Advanced Materials and Devices*,<https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2021.11.004>, ISSN: 2468-2179. |  |
|  | Ha Tran Huu, Hang T. T. Le, Thanh Huong Nguyen, **Lan Nguyen Thi**, **Vien Vo**, Won Bin Im, 2021, “One-pot synthesis of SnS2 Nanosheets supported on g-C3N4 as high capacity and stable cycling anode for sodium-ion batteries” *Int J Energy Res*, 1–16, DOI: 10.1002/er.7377, ISSN: 1099-114X. |  |
|  | Thi Thuy Trang Phan, Thi Thanh Huong Nguyen, Ha Tran Huu, Thanh Tam Truong, **Le Tuan Nguyen**, Van Thang Nguyen, Vy Anh Tran, **Thi Lan Nguyen**, Hong Lien Nguyen, and **Vien Vo**, 2021, “Hydrothermal Synthesis of MoS2/rGO Heterostructures for Photocatalytic Degradation of Rhodamine B under Visible Light” *Journal of Nanomaterials,* <https://doi.org/10.1155/2021/9941202>, ISSN: 1687-4110. |  |
|  | Ha Tran Huu, My Duyen NguyenThi , Van Phuc Nguyen , **Lan Nguyen Thi** , Thi Thuy Trang Phan , Quoc Dat Hoang , Huy Hoang Luc , Sung Jin Kim, **VienVo**, 2021, “One‑pot synthesis of S‑scheme MoS2/g‑C3N4 heterojunction as efective visible light photocatalyst” *Scientifc Reports,*  <https://doi.org/10.1038/s41598-021-94129-0>, ISSN: 2045-2322. |  |
|  | **Tan Lam Nguyen**, Viet Dinh Quoc, **Thi Lan Nguyen**, Thi Thanh Thuy Le, Thanh Khan Dinh, Van Thang Nguyen, and Phi Hung Nguyen, 2021, “Visible-Light-Driven SO42-/TiO2 Photocatalyst Synthesized from Binh Dinh (Vietnam) Ilmenite Ore for Rhodamine B Degradation” *Journal of Nanomaterial,* Article ID 8873181,<https://doi.org/10.1155/2021/8873181>, ISSN: 1687-4110. | MC-02 |
|  | **Nguyen Thi Lan**, Vo Hoang Anh, Hoang Duc An, Nguyen Phi Hung, Dao Ngoc Nhiem, Bui Van Thang, Pham Khac Lieu, and Dinh Quang Khieu, 2020, “Synthesis of C-N-S-Tridoped TiO2 from Vietnam Ilmenite Ore and Its Visible Light-Driven-Photocatalytic Activity for Tetracyline Degradation”, *Journal of Nanomaterials*, pp. 1-14, Article ID 1523164, <https://doi.org/10.1155/2020/1523164>, ISSN: 1687-4110. |  |
|  | Tung Mai Hung Thanh, Nguyen Thi Dieu Cam, Doan Van Thuan, Pham Van Quan, Cao Van Hoang, Tran Thi Thu Phuong, **Nguyen Tan Lam**, **Nguyen Thi Lan**, et al, 2019, "Novel direct Z-scheme AgI/N–TiO2 photocatalyst for removal of polluted tetracycline under visible irradiation" *Ceramics International* 46, no. 5, 6012-6021,<https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.11.058>, ISSN: 0272-8842. | MC-03 |
|  | Thuy Le Thi Thanh**, Lan Nguyen Thi**, Trinh Tran Dinh, Noi Nguyen Van, 2019, “Enhanced Photocatalytic Degradation of Rhodamine B Using C/Fe Co-Doped Titanium Dioxide Coated on Activated Carbon”*,* *Journal of Chemistry*, Hindawi,<https://doi.org/10.1155/2019/2949316>, ISSN: 2090-9071. |  |
|  | **Nguyễn Thị Lan,** “Degradation of recalcitrant organic pollutants by modified TiO2 photocatalysts”, 2022 VietnamJournal of Catalysis and Adsorption, 11 – issue 2, tr 98-102, [https://doi.org/10.51316/jca.2022.035](http://doi.org/10.51316/jca.2020.035), ISSN: 0866-7411. |  |
|  | Hoàng Đức An, **Nguyễn Thị Lan**, “Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải hồ nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học remideate”, 2022, *Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học,* tập 27, số 2, tr 35-41, ISSN: 0868-3224. |  |
|  | **Nguyễn Thị Lan**, Hoàng Đức An, “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học remediate kết hợp sục khí”, 2022, *Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học,* tập 27, số 2, tr 231-237, ISSN: 0868-3224. |  |
|  | Ngô Văn Ngọc, **Nguyễn Thị Lan**, Trần Hữu Hà, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Thắng, Phan Thị Thùy Trang, **Võ Viễn**, 2022, “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu g-C3N4 khuyết nitro ứng dụng làm chất xúc tác quang*” Tạp chí Hóa học & Ứng dụng*, số 3(62), 9/2022, tr 73-77, ISSN: 1859-4069. |  |
|  | Ngô Văn Ngọc, Võ Hoàng Anh, Phan Thị Thùy Trang, Diệp Thị Lan Phương, **Nguyễn Thị Lan**, 2021 “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ag3PO4 biến tính Mo ứng dụng cho quá trình quang xúc tác phân hủy RhB dưới vùng ánh sáng khả kiến”, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 10 – special issue 1, tr 46-51, <https://doi.org/10.51316/jca.2021.088>, ISSN: 0866-7411. |  |
|  | Tran Huu Ha, Ngo Van Ngoc, **Vo Vien**, **Nguyen Thi Lan**, 2021, “Synthesis of Mo-Modified TiO2 Material with Enhanced Photocatalytic activity” Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 10 – special issue 1, tr 59-65,<https://doi.org/10.51316/jca.2021.090>, ISSN: 0866-7411. |  |
|  | Mai Hùng thanh Tùng, Phạm Thị Lan Phương, Nguyễn Chí Công, **Nguyễn Thị Lan,** Trần Thị Thu Hiền, Trần Thị Thu Phương, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Nguyễn Trí Quốc, 2021, “Tổng hợp vật liệu InVO4 và khảo sát hoạt tính xúc tác quang trong vùng nhìn thấy” *Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học* – số 4A, tập 26, trang 41-46, ISSN: 0868-3224. |  |
|  | Le Thi Thanh Thuy , **Nguyen Thi Lan,** 2021, **“**Synthesis, structural characterization and application of N-doped TiO2 photocatalyst under visible-light irradiation”, *Hue University Journal of Science: Natural Science,* Vol. 130, No. 1B, 69–74, pISSN 1859-1388. |  |
|  | **Nguyen Thi Lan,** Vo Hoang Anh, Nguyen Van Thang, Lê Thị Cam Nhung, Le Thi Thanh Thuy, Nguyen Phi Hung, 2020, “Influence of the annealing temperature on the tetracycline photocatalytic degradation of (C, N, S) co-doped TiO2 materials”, *Science Journal of Quy Nhon university,* 14(3),pp 79-87, ISSN: 1859-0357. |  |
|  | **Nguyễn Thị Lan**, Lê Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Việt Kiều, Nguyễn Phi Hùng, **Võ Viễn**, “Tổng hợp và biến tính TiO2 từ quặng ilmenite Bình Định bằng thioure”, *Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học* - tập 24, số 1/2019, ISSN: 0868-3224. |  |
|  | **Nguyễn Thị Lan**, Võ Hoàng Anh, Lê Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Đình Tuyến, Lê Thị Thanh Thúy, Nguyễn Phi Hùng, 2019, “Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng quang xúc tác phân hủy dung dịch tetracycline của vật liệu TiO2 pha tạp C, N, S”, *Tạp chí Hóa Học*, 57 (4E1, 2), trang 214-219, ISSN: 0866-7144. |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Sương, Nguyễn Thị Phương Lệ Chi, Phạm Thanh Đồng, Mai Hùng Thanh Tùng, Trần Thị Thu Phương, **Nguyễn Tấn Lâm**, **Nguyễn Thị Lan**, Đặng Nguyên Thoại, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, 2019, “Tổng hợp vật liệu compozit AgI/N-TiO2 có hoạt tính quang xúc tác cao trong vùng ánh sáng khả kiến”, *Tạp chí Hóa Học*, tập 57, số 4E1,2, tr 214-218, ISSN: 0866-7144. | MC-04 |
|  | Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thanh Cẩm, Phạm Thị Trinh, **Nguyễn Thị Lan**, Nguyễn Văn Nghĩa, Trần Thị Thu Phương, **Võ Viễ**n, 2018, “Hoạt tính quang xúc tác của ZnO được cải thiện bởi biến tính CuO” **,** *Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam*, Vol 7(No2), tr. 23-29, ISSN: 0866-7411. |  |
|  | Nguyễn Thị Việt Nga, **Võ Viễn** (2017), Tổng hợp và tính chất xúc tác quang của Ag/GaN-ZnO, Tổng hợp và tính chất xúc tác quang của Ag/GaN-ZnO, 55 (3e12), 284-289. |  |
|  | Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Hữu Hà, **Võ Viễn** (2017), Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu composit MoS2/g-C3N4, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, T6. (No2), 115-119. |  |
|  | Nguyen Thi Viet Nga, **Vo Vien** (2017), The photocatalytic activity of g-C3N4/Ta2O5 composite under visible light irradiation, Vietnam Journal of Chemistry, 55(2), 172-177, DOI:10.15625/2525-2321.2017-00439. |  |
|  | Nguyễn Thị Việt Nga, **Võ Viễn** (2017), Tổng hợp và cơ chế hình thành dung dịch rắn GaN-ZnO, Tạp chí Hóa học, 55 (2e), 73 – 76. |  |
|  | Nguyễn Thị Việt Nga, **Võ Viễn** (2017), Tổng hợp và hoạt tính xúc tác quang của composit g- g-C3N4/GaN-ZnO, Tạp chí Hóa học, 55 (2e), 77 – 82. |  |
|  | **Võ Viễn**, Nguyễn Thị Việt Nga (2017), Tổng hợp và hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến của vật liệu MWO4/CNT (M=Co, Cu, Ni), Tạp chí Hóa học, 55 (2e), 88 – 92 |  |
|  | **Võ Viễn**, Nguyễn Thị Việt Nga (2017), Tổng hợp các vật liệu MWO4/SBA-15 và MWO4/CNT (M: Zn, Mn) ứng dụng làm chất xúc tác quang trong vùng ánh sáng khả kiến, Tạp chí Hóa học, 55 (2e), 93 – 99. |  |
|  | Nguyen Van Kim, Nguyen Thi Viet Nga, Tran Thi Thu Phuong, **Nguyen Le Tuan**, **Vo Vien** (2018), Synthesis of g-C3N4/ZnO composites with enhanced photocatalytic activity under visible light, Vietnam Journal of Chemistry, 56(2), 220-225. |  |
|  | Nguyen Thi Viet Nga, Trần Thị Thanh Cẩm, Hoàng Nữ Thùy Liên, Nguyễn Văn Kim (2019), Ảnh hưởng của tỉ lệ khối lượng đến hoạt tính quang xúc tác của compozit ZnO/CuO, Tạp chí Hóa học, 57(2e12), 36-41 |  |
|  | Nguyễn Thị Việt Nga**,** Lê Thị Kiều My, Trần Thị Thu Phương, Nguyễn Văn Kim (2019), Tổng hợp và hoạt tính quang xúc tác của compozit CuOx/g-C3N­4, Tạp chí Hóa học, 57(2e12), 42-47. |  |
|  | Nguyễn Thị Việt Nga, Đào Ái Nhi, Nguyễn Văn Lượng, Trần Thị Thu Phương, NguyễnVăn Kim (2019), Tổng hợp và hoạt tính xúc tác quang của compozit g-C3N4/ZnS cho sự phân hủy metylen xanh, Tạp chí Hóa học, 57(4c 1, 2), 136-140 |  |
|  | Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Y Phụng, Trương Công Đức, Nguyễn Lê Tuấn, NguyễnVăn Kim (2019), Tổng hợp và hoạt tính xúc tác quang của compozit g-C3N4/Cu2O trong vùng ánh sáng khả kiến, Tạp chí Hóa học, 57(4c 1, 2), 259-263. |  |
|  | Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Thị Việt Nga, Nguyễn Văn Phong, **Võ Viễn** (2020), Tổng hợp composite g-C3N4/GaN-ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt có hoạt tính xúc tác quang cao dưới ánh sáng khả kiến, Tạp chí Hóa học, 58(5E12), 143-148 |  |
|  | Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Thị Việt Nga, Võ Thị Thanh Tuyền, **Võ Viễn** (2020), Tổng hợp và hoạt tính xúc tác quang phân hủy metylen xanh dưới vùng ánh sáng khả kiến của composite ZnO/CuO, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, 9(3), 94-100 |  |
|  | Nguyễn Văn Kim, Huỳnh Thị Minh Thành (2020), Tổng hợp vật liệu Fe3O4/MIL-101 và đánh giá hoạt tính xúc tác quang, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, 9(3), 40-44 |  |
|  | Kim Nguyen Van, Viet Nga Nguyen Thi, Thu Phuong Tran Thi, Thanh Tam Truong, Thanh Lieu Le Thi, Ha Tran Huu, Van Thang Nguyen, **Vien Vo** (2021), A novel preparation of GaN-ZnO/g-C3N4 photocatalyst for methylene blue degradation, Chemical Physics Letters, 763, 138191.<https://doi.org/10.1016/j.cplett.2020.138191> |  |
|  | Van Kim Nguyen, Viet Nga Nguyen Thi, Huu Ha Tran, Thu Phuong Tran Thi, Thanh Tam Truong and **Vo Vien**, (2021) A facile synthesis of g-C3N4/BaTiO3 photocatalyst with enhanced activity for degradation of methylene blue under visible light, Bulletin of Materials Science, 44(1).<https://doi.org/10.1007/s12034-020-02277-2> |  |
|  | Kim Nguyen Van, Ha Tran Huu, Viet Nga Nguyen Thi, Thanh Lieu Le Thi, Duy Huong Truong, Thanh Tam Truong, Ngoc Nhiem Dao, **Vien Vo**, Dai Lam Tran, Yasser Vasseghian (2022), Facile construction of S-scheme SnO2/g-C3N4 photocatalyst for improved photoactivity, Chemosphere, 289, 133120  <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.133120> |  |
|  | Kim Nguyen Van, Ha Tran Huu, Viet Nga Nguyen Thi, Thanh-Lieu Thi Le, Quoc Dat Hoang, Quoc Viet Dinh, **Vien Vo**, Dai Lam Tran, Fares Almomani, Yasser Vasseghian (2022), Construction of S-scheme CdS/g-C3N4 nanocomposite with improved visible-light photocatalytic degradation of methylene blue, Enviromental research, 206, 112556.  <https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.112556> |  |
|  | Thanh-Lieu T. Le, Thanh-Hiep T. Le, Nguyen Van Kim, Hao Van Bui, Le Truong Giang, **Vo Vien** (2021), Controlled Growth of TiO2 Nanoparticles on Graphene by Hydrothermal Method for Visible-Light Photocatalysis, Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 6, 516–527.  <https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2021.07.003> |  |
|  | Hồ Hoàng Như Thảo, Trần Châu Giang, Nguyễn Bích Nhật, Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Ái Trinh, Huỳnh Thị Thùy Viên, Phan Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Văn Kim (2022), Vật liệu SnO2 nano dạng hạt: tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính quang xúc tác, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 11(1) 17–22. |  |
|  | **Dang Nguyen Thoai**, Qui Thanh Hoai Ta, Thanh Tam Truong, Huynh Van Nam, Giau Van Vo. Review on the recent development and applications of three dimensional (3D) photothermal materials for solar evaporators. Journal of Cleaner Production 293 (2021) 126122. SCI Impact Factor: 7.246. |  |
|  | Van Nam Huynh, **Nguyen Thoai Dang**, Thanh Tam Truong, Tho Van. Catalytic upgrading and enhancing the combustion characteristic of pyrolysis oil. International Journal of Green Energy 2021, 1 – 12. SCI Impact Factor: 1.45**0** |  |
|  | Ravindra Kumar, Anil Kumar, **Dang Nguyen Thoai.** Solar Thermal Application for Crop Residue Management (Chapter), Recent Advances in Mechanical Engineering (Book), Springer (Singapore) 2021, 303-315. |  |
|  | M.H.T. Tung, N.T.D. Cam, D.V. Thuan, P.V. Quan, C.V. Hoang, T.T.T. Phuong, N. T. Lam, T.T. Tam, N.T.P.L. Chi, N.T. Lan, **D.N. Thoai**, T-D Pham, Novel direct Z-scheme AgI/N–TiO2 photocatalyst for removal of polluted tetracycline under visible irradiation, Ceramics International 46 (5) 2020, 6012-6021. SCI Impact Factor: 3.830 |  |
|  | **D.N. Thoai**, C. Tongurai, K. Prasertsit, A. Kumar. Review on biodiesel production by two-step catalytic conversion. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 18 (2019) 101023. DOI: 10.1016/j.bcab.2019.101023. SCOPUS |  |
|  | **D.N. Thoai**, I. Chanakaewsomboon, K. Prasertsit, S. Photaworn, C. Tongurai. A novel inspection of mechanisms in conversion of refined palm oil to biodiesel with alkaline catalyst. Fuel 256 (2019) 115831. DOI: 10.1016/j.fuel.2019.115831. SCI Impact Factor: 5.128 |  |
|  | **D.N. Thoai,** C. Tongurai, K. Prasertsit, A. Kumar. Predictive capability evaluation of response surface methodology and artificial neural network in modeling and optimization of biodiesel production. International Journal of Applied Engineering Research (IJAER) ISSN 0973-4562 Volume 13, Number 10 (2018) pp. 7529-7540. SCOPUS |  |
|  | **D.N. Thoai,** C. Tongurai, K. Prasertsit, A. Kumar. A novel two-step transesterification process catalyzed by homogeneous base catalyst in the first step and heterogeneous acid catalyst in the second step. Fuel Processing Technology 168 (2017) 97– 104. DOI: 10.1016/j.fuproc.2017.08.014. SCI Impact Factor: 3.956 |  |
|  | **D.N. Thoai,** S. Photaworn, A. Kumar, K. Prasertsit, C. Tongurai. A Novel Chemical Method for Determining Ester Content in Biodiesel. Energy Procedia 138 (2017) 536-543. DOI: 10.1016/j.egypro.2017.10.156. SCOPUS |  |
|  | **D.N. Thoai,** A. Kumar, K. Prasertsit, C. Tongurai. Evaluation of Biodiesel Production Process by the Determining of the Total Glycerol Content in Biodiesel. Energy Procedia 138 (2017) 544-551. DOI: 10.1016/j.egypro.2017.10.157. SCOPUS |  |
|  | Phan Thi Thanh Phuong, Vo Van Tien, Nguyen Viet Quang, Le Thi Thanh Ngan, **Dang Nguyen Thoai**. Central Composite Design-Based Optimization for conversion of free fatty acids in oil extracted from coffee grounds into biodiesel. Journal of Science - Quy Nhon University2021, 15(3) 77 - 85. |  |
|  | **Dang Nguyen Thoai**, Ngo Thi Thanh Hien, Do Thi Diem Thuy. Production of biodiesel from esterified waste oil by NaOH catalyzed methanolysis: Influence of catalyst on soap formation and ester content. Journal of Chemistry and Application, 2020, 2(52) 22-26. |  |
|  | **Đặng Nguyên Thoại**, Nguyễn Thị Trúc Mỹ, Đặng Đông Nhật, Quảng Thanh Bình, Nguyễn Xuân Thảo. Áp dụng phương pháp bề mặt đáp ứng nghiên cứu phản ứng ester hóa dầu ăn phế thải bằng xúc tác axit. Tạp chí Công Thương, 2020, 4(6) 324-330. |  |
|  | Mai Hùng Thanh Tùng, Nguyễn Hồng Thự, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Thu Phương, **Đặng Nguyên Thoại**, Nguyễn Tấn Lâm, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Nguyễn Thúy Hường, Nguyễn Thị Phương Lệ Chi, Phạm Thanh Đồng, Nguyễn Văn Nội. Tổng hợp vật liệu xúc tác quang composite Ag3VO4/N-TiO2 nhằm ứng dụng phân hủy các hợp chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng ánh sáng khả kiến. Tạp chí Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2020, 25(2) 106-110. | MC-05 |
|  | Mai Hùng Thanh Tùng, Trần Hải Yến, Trần Thị Thu Phương, Trương Thanh Tâm, Cao Văn Hoàng, **Đặng Nguyên Thoại**, Nguyễn Tấn Lâm, Trương Công Đức, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Nguyễn Thị Phương Lệ Chi, Phạm Thanh Đồng. Tổng hợp vật liệu xúc tác quang composite AgI/BiVO4 nhằm ứng dụng phân hủy các chất hữu cơ ô nhiễm.Tạp chí Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2020, 25(2) 94-99. | MC-06 |
|  | **Dang Nguyen Thoai**, Pham Thi Le Hang, Dang Thi Lan, Pretreatment of Waste Cooking Oil with High Free Fatty Acids Content for Biodiesel Production: An Optimization Study Via Response Surface Methodology,Vietnam Journal of Chemistry, 2019, 57 (5), 568-573. |  |
|  | Tuyen T.T. Truong, Linh T.M. Le, Hoang V. Nguyen, Quan D. Nguyen, Man V. Tran, Quan Phung, Pasit Pakawatpanurut, An T. Nguyen, Trung T. Nguyen, Akhil Garg, Phung M.L. Le, Novel deep eutectic solvent-based on lithium bis(fluorosulfonyl)imide and Acetamide as high-performance electrolytes for 3.0 V asymmetric supercapacitor, Journal of Energy Storage 53 (2022) 105088 (12 pages) |  |
|  | Nguyen Tran Nguyen, Vo Viet Dai, Nguyen Ngoc Tri, Luc Van Meervelt, Nguyen Tien Trung, and Wim Dehaen, Experimental and theoretical studies on the synthesis of 1,4,5-trisubstituted pyrrolidine-2,3-diones, *Beilstein J. Org. Chem.* **2022,** *18,* 1140–1153. |  |
|  | Le Thi Tu Quyen, Vo Thi Kieu Nhu, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Tien Trung**,** Theoretical aspects of cooperativity and hydrogen bond in complexes of adenine and two formaldehyde molecules, Vietnam J. Chem., **2022**, *60 (special issue)*, 53-59 |  |
|  | Lan Nguyen Thi, Thi Thuy Trang Phan, Tri Nguyen Ngoc, N.S.M. Viswanathc, Hang T.T. Le, Lan Tran Thi, Nguyen Tien-Trung, **Le Tuan Nguyen**, Dao Ngoc Nhiem, Ha Tran Huu, Vien Vo, Prussian Blue decorated g-C3N4 – From novel synthesis to insight study on charge transfer strategy for improving visible-light driven photo-Fenton catalytic activity, Journal of Alloys and Compounds 916 (2022) 165331 (1-15 pages). |  |
|  | Ngo Vuong Hoang, Ngo Thi Hong Nhung, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Truong An,Thuc-Huy Duong, Nguyen Tien Trung, Roles of H2O in Comparison with H2S in the Complexes of Thioaldehydes and Hydrogen Chalcogenides, Vietnam J. Chem., 2021, 59(6), 862-869 |  |
|  | Nguyen Thi Thanh Cuc, Cam-Tu Dang Phan, Nguyen Thi Ai Nhung, Minh Tho Nguyen, Nguyen Tien Trung and Vu Thi Ngan, Theoretical aspects of Nonconventional Hydrogen bonds in the Complexes of Aldehydes and Hydrogen Chalcogenides, *J. Phys. Chem. A* 2021, 125, 48, 10291–10302 |  |
|  | Nguyen Thi Thanh Cuc, Nguyen Truong An, Vu Thi Ngan, Asit. K. Chandra, Nguyen Tien Trung, Importance of water and intramolecular interaction governs substantial blue shift of Csp2–H stretching frequency in the complexes between chalcogenoaldehydes and waters, RSC Advances, 2022, 12, 1998-2008 |  |
|  | [Thi-Quynh-Trang Nguyen](https://www.tandfonline.com/author/Nguyen%2C+Thi-Quynh-Trang), [Nguyen-Kim-Tuyen Pham](https://www.tandfonline.com/author/Pham%2C+Nguyen-Kim-Tuyen), [Nguyen Tien Trung](https://www.tandfonline.com/author/Trung%2C+Nguyen+Tien), [Nguyen Truong An](https://www.tandfonline.com/author/An%2C+Nguyen+Truong), [Dinh-Tri Mai](https://www.tandfonline.com/author/Mai%2C+Dinh-Tri), [Jirapast Sichaem](https://www.tandfonline.com/author/Sichaem%2C+Jirapast), [Bui-Linh-Chi Huynh](https://www.tandfonline.com/author/Huynh%2C+Bui-Linh-Chi), [Nguyen Thi Hong Anh](https://www.tandfonline.com/author/Anh%2C+Nguyen+Thi+Hong), [**Ngoc-Hong Nguyen**](https://www.tandfonline.com/author/Nguyen%2C+Ngoc-Hong)& [**Thuc-Huy Duong**](https://www.tandfonline.com/author/Duong%2C+Thuc-Huy)**,** Indicuen, a new hopane from Parmotrema indicum Hale growing in Vietnam, Natural Products Research, 2021, Page 1-8 |  |
|  | [Nguyen Thi Thanh Cuc](https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Cuc%2C+Nguyen+Thi+Thanh), [Le Thi Tu Quyen](https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Quyen%2C+le+Thi+Tu), [Ho Cong Hau](https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hau%2C+Ho+Cong), [Nguyen Thi Dieu Cam](https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Cam%2C+Nguyen+Thi+Dieu), [Vu Thi Ngan](https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ngan%2C+Vu+Thi), [Nguyen Tien Trung](https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Trung%2C+Nguyen+Tien), Effect of substituents on complex stability and characteristics of Csp2-H∙∙∙O/S and O/S-H∙∙∙S/Se hydrogen bonds in the systems of monosubstituted selenoformaldehyde with H2O and H2S, Vietnam J. Chem., 2021, 59(4), 527-535 |  |
|  | [Mai Dinh Tri](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tri+MD&cauthor_id=33876656), [Nguyen Tan Phat](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Phat+NT&cauthor_id=33876656), [Nguyen Tien Trung](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trung+NT&cauthor_id=33876656), [Cam-Tu D Phan](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Phan+CD&cauthor_id=33876656), [Phan Nhat Minh](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Minh+PN&cauthor_id=33876656), [Mai Thanh Chi](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chi+MT&cauthor_id=33876656), [Thi-Phuong Nguyen](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nguyen+TP&cauthor_id=33876656), [Chi Hien Dang](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dang+CH&cauthor_id=33876656), [Luu Hong Truong](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hong+Truong+L&cauthor_id=33876656), [Nguyen Kim Tuyen Pham](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pham+NKT&cauthor_id=33876656), [Trần Thị Ngọc Mai](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mai+TTN&cauthor_id=33876656), [Thuc-Huy Duong](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Duong+TH&cauthor_id=33876656), A new 26-norlanostane from Phlogacanthus turgidus (Fua ex Hook.f.) Lindau growing in Vietnam, Journal of Asean Natural Products Research, 24 (2), 2022 |  |
|  | [Cong-Luan Tran](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tran+CL&cauthor_id=33970720), [Mai Dinh Tri](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tri+MD&cauthor_id=33970720), [Nguyen Tien-Trung](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tien-Trung+N&cauthor_id=33970720), [Nhat-Minh Phan](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Phan+NM&cauthor_id=33970720), [Cam-Tu D Phan](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Phan+CD&cauthor_id=33970720), [Thanh-Nha Tran](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tran+TN&cauthor_id=33970720), [Thanh-Hung Do](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Do+TH&cauthor_id=33970720), [Nguyen-Minh-An Tran](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tran+NM&cauthor_id=33970720), [Thi-Ngoc-Mai Tran](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tran+TN&cauthor_id=33970720), [Thuc-Huy Duong](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Duong+TH&cauthor_id=33970720), Nervione, a new benzofuran derivative from Nervilia concolor,  [Natural Product Research](https://www.tandfonline.com/gnpl20), Doi: [10.1080/14786419.2021.1920585](https://doi.org/10.1080/14786419.2021.1920585) |  |
|  | Thi-Hoai-Thu Nguyen, Thi-Hong-Tuoi Do, Nguyen Tien Trung,Thi-Phuong Nguyen, Dang-Cam-Tu Phan, Van-Giau Vo, Ngoc-Hong Nguyen, Thuc-Huy Duong, Further terpenoids fromVitex negundoL. Growing in Vietnam, [Journal of Saudi Chemical Society](https://www.sciencedirect.com/science/journal/13196103), [Volume 25, Issue 8](https://www.sciencedirect.com/science/journal/13196103/25/8), August 2021, 101298 (7 pages). |  |
|  | Duy Quang Dao**,** Thi Chinh Ngo, Thi Thuy Huong Le, Quang Thang Trinh, Thi Le Anh Nguyen, Bui The Huy, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Tien Trung, and Minh Tho Nguyen**,** SERS Chemical Enhancement of 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic Acid Adsorbed on Silver Substrate, J. Phys. Chem. A 2021, 125, 8529-8541 |  |
|  | Thuc-Huy Duong, Nguyen Tien Trung, Cam-Tu D. Phan , Van-Kieu Nguyen, Vassana Musa, Thanatip Ruksilp, Ngoc-Hong Nguyen, Huu-Hung Nguyen &Jirapast Sichaem, Manilkzapotane, a novel dimeric alkylresorcinol derivative from the stem bark of Manilkara zapota, Journal of Asian Natural Products Research, 2020, 1-7 |  |
|  | Huu-Hung Nguyen, Thi-Phuong Nguyen, Nguyen Tien Trung, Cam-Tu D. Phan,Thi-Bich-Ngoc Dao, Dinh-Tri Mai, Jirapast Sichaem, Ngoc-Hong Nguyen,Cong-Luan Tran, Thuc-Huy Duong, Two new cycloartanes from the leaves of Combretum quadrangularegrowing in Vietnam andtheir biological activities, Arabian Journal of Chemistry (2021)14, 103189 (page: 1-8) |  |
|  | Huynh Thi Phuong Loan, Thanh Q. Bui, Tran Thi Ai My, Nguyen Thi Thanh Hai, Duong Tuan Quang, Pham Van Tat, Dang Tan Hiep, Nguyen Tien Trung, Phan Tu Quy, and Nguyen Thi Ai Nhung*,* An in-depth investigation of donor-acceptor interaction on the heavy-Group-14@Group-13-diyls in transition metal tetrylone complexes: structure, bonding and property, ACS Omega 2020, 5, 21271−21287 |  |
|  | Nguyen Le Minh Tri, Nguyen Thi Dieu Cam, Hai Dinh Pham, Doan Van Thuan, Thanh-Dong Pham, Van Tang Nguyen, Nguyen Tien Trung, Mai Hung Thanh Tung, Tran Thi Thu Phuong, Thi Thu Phuong Nguyen, Cao Van Hoang, Van Duong Dao, Development of g-C3N4/BiVO4 binary component heterojunction as an advanced visible light-responded photocatalyst for polluted antibiotics degradation, *Topics in catalysis* (Q2),  **63**, 1206–1214(2020) |  |
|  | Thi Chinh Ngo, Quang Thang Trinh,Nguyen Thi Thai An,Nguyen Ngoc Tri, **Nguyen Tien Trung**,Dinh Hieu Truong,Bui The Huy,Minh Tho Nguyen, Duy Quang Dao, SERS Spectra of the Pesticide Chlorpyrifos Adsorbed on Silver Nanosurface: The Ag20 Cluster Model, J. Phys. Chem. C 2020, 124, 21702-21716. |  |
|  | Thanh Q. Bui, Huynh Thi Phuong Loan, Tran Thi Ai My, Duong Tuan Quang, Bui Thi Phuong Thuy, Vo Duy Nhan, Phan Tu Quy, Pham Van Tat, Duy Quang Dao, **Nguyen Tien Trung**, Lam K. Huynh, and Nguyen Thi Ai Nhung, Density functional theory study on silver and bis-silver complexes with lighter tetrylene – Are silver and bis-silver carbenes candidates for SARS-CoV-2 inhibition? An insight from molecular docking simulation, *RSC Advances*, 2020,**10**, 30961-30974. |  |
|  | N[guyen Thi Dieu Cam, Thanh-Dong Pham](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884220326870#!), [Tran ThiThu Phuong](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884220326870#!), [CaoVan Hoang, Nguyen Tien Trung](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884220326870#!), [Tran Thi Thu Hien](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884220326870#!), Novel photocatalytic performance of magnetically recoverable MnFe2O4/BiVO4 for polluted antibiotics degradation, [Ceramics International](https://www.sciencedirect.com/science/journal/02728842), 2020, [47(2](https://www.sciencedirect.com/science/journal/02728842/47/2)), 1686-1692 |  |
|  | Thi-Cam Thai, Thuc-Huy Duong, **Nguyen Tien Trung**, Cam-Tu D. Phan, Quoc Vuong Nguyen, Tuyen Le Thanh Nguyen, Kazuki Watanabe, Thi-Hong-Tuoi Do, Thuy Ngoc Huynh, Hung Tran, Rukamtenol, a new spiro compound isolated from Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi growing in Vietnam, *Natural Product Research, 1-7,* |  |
|  | Nguyen Kim Tuyen Pham, Thi Thao Linh Tran, Thuc Huy Duong, Nguyen Tien Trung, Dang Cam Tu Phan, Dinh Tri Mai, Van Kieu Nguyen, Bui Linh Chi Huynh, Thi Anh Tuyet Nguyen, Trong Duc Tran, Thi Ngoc Mai Tran, Tan Phat Nguyen, Ricicomin A, a new alkaloid from the leaves of Ricinus communis Linn, Natural Product Research, 2020, pages 1-7 |  |
|  | Phan Dang Cam-Tu, Nguyen Thi Ai Nhung, **Nguyen Tien Trung**, The growth pattern, stability and properties of complexes of C2H5OH and nCO2 molecules (n = 1-4): a theoretical study, ACS Omega 2020, 5, 14408−1441 |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri, Dai Q. Ho, A. J. P. Carvalho, Minh Tho Nguyenand **Nguyen Tien Trung**, Insights into adsorptive interactions between antibiotic molecules and rutile-TiO2 (110) surface, Surface Science 703 (2021) 121723 |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri,Minh Tho Nguyenand **Nguyen Tien Trung**, A molecular level insight into adsorption of β-lactam antibiotics on vermiculite surface, Surface Science 695 (2020) 121588 |  |
|  | Bui Thi Phuong Thuy, Tran Thi Ai My, Nguyen Thi Thanh Hai, Le Trung Hieu, Tran Thai Hoa, Huynh Thi Phuong Loan, Nguyen Thanh Triet, Tran Thi Van Anh, Phan Tu Quy, Pham Van Tat,Nguyen Van Hue, Duong Tuan Quang, **Nguyen Tien Trung**, Vo Thanh Tung, Lam K. Huynh, and Nguyen Thi Ai Nhung, Investigation into SARS-CoV‑2 Resistance of Compounds in Garlic Essential Oil, A*CS Omega* 2020, 5, 14, 8312-8320 |  |
|  | Tran Thi Ai My, Huynh Thi Phuong Loan, Nguyen Thi Thanh Hai, Le Trung Hieu, Tran Thai Hoa, Bui Thi Phuong Thuy, Duong Tuan Quang, Nguyen Thanh Triet, Tran Thi Van Anh, Nguyen Thi Xuan Dieu, **Nguyen Tien Trung**, Nguyen Van Hue, Vo Thanh Tung, Nguyen Thi Ai Nhung, Evaluation the inhibitory activities COVID-19 of *Melaleuca cajuputi* essential oil using docking simulation, ChemistrySelect 2020, 5, 6312 –6320. |  |
|  | **Thuc-Huy Duong, Mehdi A. Beniddir,** Nguyen T. Trung**, Cam-Tu D. Phan, Van Giau Vo, Van-Kieu Nguyen, Quynh-Loan Le, Hoang-Dung Nguyen, and Pierre Le Pogam*, Atypical Lindenane-type Sesquiterpenes from Lindera myrrha,* Molecules 2020, 25, 1830 *(1-9 pages).*** |  |
|  | Thuc-Huy Duong, Nguyen Tien Trung, Cam-Tu Dang Phan, Vu-Duy Nguyen, Hoang-Chuong Nguyen, Thi-Bich-Ngoc Dao, Dinh-Tri Mai, Nakorn Niamnont , Thi-Ngoc-Mai Tran & Jirapast Sichaem*, A new diterpenoid from the leaves of Phyllanthus acidus,* Natural Product Research, 2020, pages 1-7 |  |
|  | Nguyen T. L. Thuy, Bui T. Tung, Tran M. Chi, Cam-Tu D. Phan, **Nguyen Tien Trung** and Nguyen K. P. Phung, Two new compounds from leaves of *Bruguiera cylindrica* (L.) Blume with the *in vitro α*-glucosidase inhibitory activity, ***Science & Technology Development Journal, 2020, 23(4):800-807*** |  |
|  | Phan Dang Cam-Tu, Vu Thi Ngan, **Nguyen Tien Trung**, General Trends in Structure, Stability and Role of Interactions in the Complexes of Acetone and Thioacetone with Carbon Dioxide and Water, *Chemical Physics 530 (2020) 110580* (1-8 pages) |  |
|  | Hung Tan Pham, Phan Dang Cam-Tu, **Nguyen Tien Trung**, Vu Thi Ngan, transformation Between Hexagonal Prism and Anti-Prism of the Singly and Doubly Cr-Doped Ge12 Clusters, *J. Phys. Chem. A* 2019, 123, 50, 10721-10729 |  |
|  | **Nguyen Tien Trung**, Pham Ngoc Khanh, Alfredo J. Palace Carvalho, and Minh Tho Nguyen, *Remarkable shifts of Csp2-H and O-H stretching frequencies and stability of complexes of formic acid with formaldehydes and thioformaldehydes*, Journal of Computational Chemistry 2019, 40, 1387-1400 |  |
|  | Quan V. Vo**,** Pham Cam Nam**,** Nguyen Minh Thong, **Nguyen Tien Trung**, Cam-Tu D. Phan, Adam Mechler, Antioxidant motifs in flavonoids: O-H vs C-H bond dissociation, ACS Omega 2019, 4, 8935−8942 |  |
|  | Mai Van Bay, Nguyen Khoa Hien, Subin Son, Nguyen Duy Trinh, **Nguyen Tien Trung**, Pham Cam Nam, Jong Seung Kim, Duong Tuan Quang, *Hg2+-Promoted Spirolactam Hydrolysis Reaction: A Design Strategy for the Highly Selective Sensing of Hg2+ over other Metal Ions in Aqueous Media*, Sensors 2019, 19, 128 |  |
|  | Pham Ngoc Khanh, Phan Dang Cam Tu,Ho Quoc Dai, Quan Van Vo, Vu Thi Ngan, Minh Tho Nguyen, and **Nguyen Tien Trung**, *Insights into the cooperativity between multiple interactions of dimethyl sulfoxide with carbon dioxide and water*, Journal of Computational Chemistry (1096-987X) 2019, 40, 464–474 |  |
|  | Nguyen Duc Minh, Chau Hung Cuong, **Nguyen Tien Trung, Vu Thi Ngan,** *Insight to Chemical Bonding of the Transition Metal Doped Cluster Ge2M (M=Sc-Zn) Series Using NBO and NRT Theory*, Theoretical Chemistry Accounts, (2018) 137:131 (11 papers). |  |
|  | Huong T. M. Nguyen, Nga T. Vo, Suong T. M. Huynh, Lien T. M. Do, Thammara Aree, Santi Tip-pyang, Tu C. D. Phan, **Nguyen T. Trung**, Phung K. P. Nguyen, *A Sesquiterpenoid Tropolone and 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene Derivatives from Olax imbricata Roots*, Fitoterapia 132 (2019) 1–6 |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri,A. J. P. Carvalho, A. V. Dordio, Minh Tho Nguyen, **Nguyen Tien Trung**, *Insight into the Adsorption of Chloramphenicol on a Vermiculite Surface*, Chemical Physics Letters 699 (2018) 107–114 |  |
|  | Quan V. Vo, Simone Rochfort, Pham C. Nam, Tuan L. Nguyen, **Trung T. Nguyen**, Adam Mechler, *Synthesis of aromatic and indole alpha-glucosinolates*, Carbohydrate Research 455 (2018) 45-53. |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Thi Hong Man, **Nguyen Le Tuan**, Nguyen Thi Thu Trang, Duong Tuan Quang, **Nguyen Tien Trung**, *Structure, stability and interactions in the complexes of carbonyls with cyanides*, Theor Chem Acc (2017) 136:10 (12 pages). |  |
|  | Nguyen Thi Hong Man, Pham Le Nhan, Vo Vien, Duong Tuan Quang, **Nguyen Tien Trung**, *An insight into C-H···N hydrogen bond and stability of the complexes formed by trihalomethanes with ammonia and its monohalogenated derivatives*, International Journal of Quantum Chemistry, 2017, 117:e25338, 1-9. |  |
|  | Doan Thanh Nhan, Nguyen Thi Ai Nhung, Vo Vien, Nguyen Tien Trung, Nguyen Duoc Cuong, Nguyen Chi Bao, Dinh Quy Huong, Nguyen Khoa Hien, *A benzothiazolium-derived colorimetric and fluorescent chemosensor for detection of Hg2+ ions*, Chemistry Letters, **2017**, 46, 135-138 |  |
|  | Vien Vo, Xuan Dieu Nguyen Thi, Ying-Shi Jin**,** Giang Ly Thi, Tien Trung Nguyen, Tuan Quang Duong, Sung-Jin Kim, *SnO2 nanosheets/g-C3N4 composite with improved lithium storage capabilities*, Chemical Physics Letters, 2017, 674, 42-47 |  |
|  | Thi Ai Nhung Nguyen, Duc Sy Tran, Thi Phuong Loan Huynh, Thi Hoa Le, Tuan Quang Duong, Tien Trung Nguyen, Thanh Cong Vo, Van Tat Pham, Tan Hiep Dang, *Can Tetrylone act in a similar fashion to Tetrylene in Ni(CO)2 complexes? A theoretical study based on a comparison using DFT calculations*, *Z. Anorg. Allg. Chem.* **2017**, *643,* 826–838. |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Tien Trung, Theoretical study on adsorption of sulfamethoxazole on rutile-TiO2 (110) surface using quantum chemical method, Journal of Science – Quy Nhon University, 2021, 15(5), 47-54 |  |
|  | Ngô Thị Hồng Nhung, Đậu Thị Thu Hương, Nguyễn Tiến Trung, Nghiên cứu cấu trúc hình học, độ bền và liên kết hydro của tương tác guanine với thymine ở mức độ phân tử bằng phương pháp hoá học tính toán,Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 11 – issue 1 (2022) 126-133 |  |
|  | Hồ Công Hậu, Lê Thị Tú Quyên, Ngô Thị Hồng Nhung, Ngô Vương Hoàng, Nguyễn Trường An, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Tiến Trung, Nghiên cứu cấu trúc, độ bền, sự cộng kết và liên kết hydro trong hệ phức nHCHO với nH2O (n=1-3) bằng phương pháp hóa học lượng tử, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 38, No. 2 (2022) 70-80 |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Tien Trung, Theoretical Study of geometry, stability and interaction in configurations of ampicillin and amoxicillin molecules on the surface of anatase-TiO2 (101), Journal of Science – Quy Nhon University, 2020, 14(3), 71-77 |  |
|  | Nguyen Thi Thanh Cuc, Ho Quoc Dai,Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Phi Hung, Nguyen Tien Trung, Roles of H2O to hydrogen bonds, structure and strength of complexes of CH3CHS and H2O, Vietnam J. Chem., 2019, 57(4), 425-432 |  |
|  | Pham Thi Hoa, Phan Dang Cam-Tu, Nguyen Tien Trung, Effects of substitution on intermolecular interaction and stability of complexes of CO2 and CH3OCHX2 (X = H, F, Cl, Br, CH3), *Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn*, 2019, 13(5), 75-83 |  |
|  | Phan Dang Hong Nhung, Huynh Thanh Nam, Nguyen Tien Trung, An Insight into Improper Hydrogen Bond of C-H···N Type in Complexes of Chloroform with Hydrogen Cyanide and its Flouro Derivative, Journal of Science - Quy Nhon University, 2020, 14(1), 15-24 |  |
|  | Huynh Thi My Phuc, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Tien Trung, Theoretical study on adsorption of organic molecules containing benzene ring onto rutile-TiO2 (110) surface using DFT methods, Journal of Science - Quy Nhon University, 2019, 13(5), 85-93 |  |
|  | Nguyen Thi Thuy, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Tien Trung, A theoretical study on adsorption of organic molecules containing benzene ring onto kaolinite surface, Journal of Science - Quy Nhon University, 2020, 14(1), 5-14 |  |
|  | Nguyễn Ngọc Trí, Huỳnh Thị Mỹ Phúc, Nguyễn Tiến Trung, Nghiên cứu lý thuyết sự tương tác của một số phân tử hữu cơ lên bề mặt anatase-TiO2 (101), Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 8 – issue 4 (2019) 42-48 |  |
|  | Huynh Thi Phuong Loan, Hoang Van Duc, Duong Tuan Quang, Vo Thanh Cong, Pham Van Tat, Nguyen Tien Trung, Nguyen Thi Ai Nhung, Theoretical exploitation of Donor-Acceptor Ability in Low-Valent Group-14 Elements Complexes [E(PPh3)2®SiH2]2+ (E = C – Pb) using Energy Decomposition Analysis, Vietnam J. Chem., 2019, 57(4), 418-424 |  |
|  | Vo Ngoc Binh,Vu Thi Ngan, [Nguyen Tien Trung](https://www.researchgate.net/profile/Nguyen_Trung7?_sg=6GyJysmp-HZ1KnZtsR1U2jOP2Brngqm_gs_3kwcj2JGt__VenVPtftoIWmyuvuw2Fs0Ivi6COF6u7I7FviWB6w),Pham Minh Quan,Ngo Quoc Anh, Molecular docking studies of vinca alkaloid derivatives on tubulin, Vietnam J. Chem., 2019, 57(6), 702-706 |  |
|  | Do Thi Hong Le, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Thi Hong Man, Nguyen Tien Trung,A thorough theoretical study of X-H∙∙∙π and X∙∙∙π interactions in the complexes of furan, thiophene, pyrrole and hydrogen halides, Vietnam J. Chem., 2020, 58(2), 151-156 |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri and Nguyen Tien Trung, theoretical study on adsorption of benzylpenicillin molecule onto vermiculite surface, Vietnam J. Chem., 2019, 57(4), 514-519 |  |
|  | Phan Dang Cam Tu, Le Minh Trong, **Nguyen Le Tuan**, Vu Thi Ngan, Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Tien Trung, Interaction of ethanethiol with carbon dioxide and water: structure, stability and cooperativity, Vietnam Journal of Chemistry, 56(6E2) 318-324 (2018) |  |
|  | Phan Dang Cam Tu, Nguyen Thi Duong, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Tien Trung, A theoretical study on structure, stability and behavior of complexes containing CH3OH, CO2 and H2O, Vietnam Journal of Chemistry, 56(6E2) 245-250 (2018) |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri, Ho Quoc Dai, Nguyen Tien Trung, Insights into the adsorption of some model organic molecules on rutile TiO­2(110) surface, Vietnam J. Chem., 2018, 56(6), 751-756 |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri, Hoc Quoc Dai, Nguyen Tien Trung, Chemisorption of Enrofloxacin on Rutile-TiO2 (110) Surface: A Theoretical Investigation, Vietnam Journal of Science and Technology 57 (4) (2019) 449-456 |  |
|  | Truong Tan Trung, Phan Dang Cam Tu, Ho Quoc Dai, Nguyen Phi Hung, Nguyen Tien Trung, ATheoretical Study on Interaction and Stability of Complexes Between Dimethyl Sulfide and Carbon Dioxide, QNJS, 2019, 13(1), 95-105 |  |
|  | Mai Thị Thanh Tâm, Phan Đặng Cẩm Tú, Nguyễn Thị Thanh Chi, Trương Thị Cẩm Mai, Nguyễn Tiến Trung, Nghiên Cứu Cấu Trúc, Độ Bền Và Tính Chất Của Phức Platin(II) Chứa *O*-Toluidin Và Eugenol Bằng Phương Pháp Hóa Học Tính Toán**,** QNJS, 2018, 12(5), 5-15 |  |
|  | Nguyễn Tạ Nguyệt Nữ, Phan Đặng Cẩm Tú, Nguyễn Thị Thanh Chi, Nguyễn Tiến Trung, Trương Thị Cẩm Mai, Nghiên cứu cấu trúc, tính chất và thăm dò hoạt tính kháng ung thư của phứcPLATIN(II) chứa etyleugenoxyaxetat và 8-hydroxyquinolin,QNJS, 2019, 13(1), 83-93 |  |
|  | Võ Thị Kiều Như, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Tiến Trung, tương tác của adenine với formaldehyde: cấu trúc, độ bền, liên kết hydro, Tạp chí Hóa học, 2018, 56(3), 361-367 |  |
|  | Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Duy Phi, Lê Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Tiến Trung, Vũ Thị Ngân, Nghiên cứu cấu trúc và độ bền của cluster anion SinFe‑ (n=8–12),so sánh với dạng trung hòa và cation, Tạp chí Hóa học, 2018, 56(3), 301-306 |  |
|  | Do Thi Thanh Diem, Nguyen Duc Minh, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Tien Trung, Vu Thi Ngan, Adsorption of molecular hydrogen on Ge3M, Ge4M (M=Sc–Zn) clusters Using theoretical methods, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 7 – issue 1 (2018) 130-136 |  |
|  | Pham Le Nhan, Nguyen Tien Trung, Theoretical Evaluation of the pKa Values of 5-Substituted Uracil Derivatives, Vietnam Journal of Science and Technology 55 (6A) (2017) 63-71 |  |
|  | Truong Thi Cam Mai, Phan Dang Cam Tu, Nguyen Thi Thanh Chi, Nguyen Tien Trung, A study on structure and property of two complexes involving platinum(ii), eugenol and 8-hydroxyquinoline derivatives, Vietnam Journal of Chemistry, 2018, 56(4), 445-451 |  |
|  | Nguyễn Đức Minh, Ứng Thị Lý, Nguyễn Tiến Trung, Dương Tuấn Quang, Vũ Thị Ngân, nghiên cứu lý thuyết cấu trúc và độ bền của cluster germani pha tạp mangan ở dạng trung hòa, cation và anion, GenMn-/0/+ (n=1-10), Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, số đặc san CBES2, 19-25, 2018 |  |
|  | Pham Ngoc Khanh, Nguyen Thi Viet Nga, Nguyen Tien Trung, A thoroughly theoretical investigation into complexes formed by interaction of dimethyl sulfoxide with two water molecules, Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 55(5): 578-584, 2017 |  |
|  | Le Nguyen Ngoc Lan, Huynh Thanh Nam, Chau Hung Cuong, Nguyen Tien Trung, Vu Thi Ngan, A computational study on structure and stability of nitrogen-doped titanium clusters TinN (n = 1-10), Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 55(6): 744-749, 2017 |  |
|  | Đậu Thị Thu Hương, Phạm Ngọc Khánh, Vũ Thị Ngân, Nguyễn Tiến Trung, Nghiên cứu cấu trúc hình học, độ bền và liên kết hydro của tương tác guanine với guanine bằng phương pháp hoá học lượng tử, Tạp chí hóa học, 2017, số 55(3e12), Tr.44-49 |  |
|  | Trần Thị Ngân Thoa, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Tiến Trung, Khảo sát quá trình tách sunfat từ nước chạt bằng phương pháp kết tủa để sản xuất muối sạch, Tạp chí Hóa học, 55 (2e) 110-114, 2017 |  |
|  | **Thanh Lieu Thi Le, Lam Tan Nguyen**, Hoai Hue Nguyen, Nguyen Van Nghia, Nguyen Minh Vuong, Hoang Nhat Hieu, **Nguyen Van Thang**, Viet Thong Le, Viet Huong Nguyen, Pin-Cheng Lin, Anupam Yadav, Ivan Madarevic, Ewald Janssens, Hao Van Bui and Loan Le Thi Ngoc “Titanium Nitride Nanodonuts Synthesized from Natural Ilmenite Ore as a Novel and Efficient Thermoplasmonic Material”, Nanomaterials, 2021, 11, 76 | MC-07 |
| 140 | H. N. Hieu, D. T. H. Trang, V. T. T. Hien, N. V. Nghia, N. T. Lam, T. M. D. Nguyen, “Microorganismmediated green synthesis of silver nanoparticles using Aspergillus niger and Bacillus megaterium”, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 17, No. 1, January - March 2022, p. 359-367 | MC-08 |
| 141 | Ngô Thị Hiền, Thảo, Cao Thị Mộng Gấm, Hà Văn Thạnh, Nguyễn Tấn Lâm, Trần Năm Trung, “Tổng hợp có điều khiển vật liệu thanh nano -Fe2O3 định hướng trong ứng dụng quang điện hóa”, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 10 –special issue 1(2021) 112-116 | MC-09 |
| 142 | Nam Trung Tran, Thi Minh Huong Pham, Tan Lam Nguyen, “Effect of in-situ Fe doping on the visible light photoelectrochemical activity of TiO2 nanorods”, Vietnam Journal of Science and Technology, (VJST) 64(2).10-15, 2022 | MC-10 |
| 143 | Nguyễn Hồng Hằng Phương, Trần Liên Hoa, Nguyễn Văn Thắng, Trương Công Đức, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Tấn Lâm, “Tổng hợp composite BiOI/TiO2 và khảo sát khả năng quang phân hủy tetracycline trong vùng ánh sáng khả kiến”, Tạp chí Hóa học, 58(5E12), 92-96, 2020 | MC-11 |
| 144 | Võ Thị Bích Hằng, Trần Duy Đãm, Nguyễn Đình Dốc, Trương Công Đức, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Tấn Lâm, “Tổng hợp composite BiOI/BiOCl và khảo sát hoạt tính xúc tác quang trong vùng ánh sáng khả kiến”, Tạp chí Hóa học, 58(5E12), 87-91, 2020 | MC-12 |
| 145 | Nguyen Thi Cam Ha, Pham Dinh Dat, Huynh Thi Lan Phuong, Nguyen Xuan Hoan, Nguyen Van Thuc, “Study on synthesis and characterization of composite anion exchange membrane for fuel cell application”, The 5th Asian Symposium on Advanced Materials, September 27-30th, Hanoi, Vietnam 590 – VPS-55, 2017 |  |
| 146 | Huỳnh Thị Lan Phương, Bùi Đình Anh, Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Thị Cẩm Hà, “Study on electro-oxidation of glycerol in alkaline medium using trimetallic Pt-Pd-Ni composite electrodeprepared on glassy carbon”, Vietnam Journal of Science and technology, 55(5B), 126 - 131, 2017 |  |
| 147 | Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Lượng, “Chế tạo và đặc trưng tính chất của xúc tác điện hóa có chứa Coban cho quá trình oxi hóa glycerol trong môi trường kiềm”, Tạp chí khoa học ĐH Quy Nhơn, 13 (1), 73, 2019 |  |
| 148 | Vũ Thị Hồng Nhung, Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Nguyễn Văn Thức, “Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng tính chất của màng trao đổi anion trên cơ sở tổ hợp của poly(styrene-covinylbenzyl ammonium hydroxide) và poly(vinyl alcohol)”, Tạp chí khoa học ĐH Quốc Gia Hà Nội: KHTN và Công nghệ, Vol.35, No.3, P.7-14, 2019 |  |
| 149 | Nguyen Thi Cam Ha, Huynh Thi Lan Phuong, Nguyen Huu Tho, Nguyen Van Thuc, “Study on synthesis and characterization of electrocatalyst containing platinum, palladium, nickel for hydrogen evolution reaction in alkaline medium”, Russ.J.Chem.& Chem.Tech., V.63.N2, P.52-58, 2020 |  |
| 150 | Huỳnh Thị Lan Phương, “Nghiên cứu chế tạo và khảo sát hoạt tính vật liệu điện cực tổ hợp bốn kim loại cho quá trình oxi hóa glycerol trong môi trường kiềm”, Tạp Chí Công Thương, 18 (2), P.32-37, 2022 |  |
| 151 | Qui Thanh Hoai Ta, Nguyen Ngoc Tri, Jin-Seo Noh, Improved NO2 gas sensing performance of 2D MoS2/Ti3C2 MXene nanocomposite, Appl. Surf. Sci., 2022, 604, 154624. |  |
| 152 | Long Van Duong, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Phi Hung, and Minh Tho Nguyen, Boron silicon B2Si3q and B3Si2p clusters: Competition between the Hückel and ribbon models for aromaticity, J. Phys. Chem. A, 2022, 121, 3101-3109. |  |
| 153 | Qui Thanh Hoai Ta, Nghe My Tran, Nguyen Ngoc Tri, Adem Sreedhar, Jin-Seo Noh, Highly surface-active Si-doped TiO2/Ti3C2Tx heterostructure for gas sensing and photodegradation of toxic matters, Chemical Engineering Journal, 2021, 425, 131437(1-10). |  |
| 154 | Nguyen Ngoc Tri, Yohannes Mulugeta Hailu, Long Van Duong and Minh Tho Nguyen, Influence of Fluorination on Energetic Parameters of Silole, Phosphole, Thiophene, Oligomers of Silole and Related Acenes, Journal of Fluorine Chemistry, 2020, 240, 109665(1-10). |  |
| 155 | Nguyen Ngoc Tri, Duong Van Long and Minh Tho Nguyen, Optoelectronic properties of heptacene, its fluorinated derivatives and silole, thiophene analogues, Materials Today Communications, 2020, 24, 101054(1-10). |  |
| 156 | Huynh Thi Minh Thanh, Tran Thi Thu Phuong, Phan Thi Le Hang, Tran Thanh Tam Toan,Tran Ngoc Tuyen, Tran Xuan Mau, Dinh Quang Khieu (2018) ‘Comparative study of Pb(II) adsorption onto MIL-101 and Fe-MIL-101 from aqueous solutions’Journal of Environmental Chemical Engineering, 6 , 4093–4102 |  |
| 157 | Vo Thi Thanh Chau, Huynh Thi MinhThanh, Pham Dinh Du, Tran Thanh Tam Toan, Tran Ngoc Tuyen, Tran Xuan Mau, and Dinh Quang Khieu (2018), ‘Metal-Organic Framework-101 (MIL-101): synthesis, kinetics, thermodynamics, and equilibrium isotherms of Remazol deep black RGB adsorption’ , Volume 2018, Article ID 8616921, 14 pages |  |
| 158 | Pham Dinh Du , Huynh Thi Minh Thanh, Thuy Chau To, Ho Sy Thang, Mai Xuan Tinh, Tran Ngoc Tuyen, Tran Thai Hoa , and Dinh Quang Khieu (2019) ‘Metal-Organic Framework MIL-101: Synthesis and Photocatalytic Degradation of Remazol Black B Dye’Journal of Nanomaterials  Volume 2019, Article ID 6061275, 15 pages |  |
| 159 | Huynh Thi Minh Thanh · Nguyen Thi Thanh Tu · Nguyen Phi Hung · Tran Ngoc Tuyen · Tran Xuan Mau · Dinh Quang Khieu (2019) ‘Magnetic iron oxide modifed MIL‑101 composite as an efcient visible‑light‑driven photocatalyst for methylene blue degradation’ Journal of Porous Materials, 26,  pages 1699–1712 |  |
| 160 | Hà Thị Như Huyền, Huỳnh Quốc Duy, Nguyễn Quỳnh Như, Nguyễn Thị Thảo Vi, Đào Long Phát, Huỳnh Thị Minh Thành (2012),Tổng hợp vật liệu ZIF-67 và đánh giá khả năng hấp phụ dung dịch xanh methylen, Hoá học và Ứng dụng, 2 (57)/ 2021 |  |
| 161 | Nguyen Thi Thanh Tu · Phung Chi Sy · Tran Thanh Minh · Huynh Thi Minh Thanh · Tran Vinh Thien · Hoang Thai Long · Dinh Quang Khieu (2019),Synthesis of (Zn/Co)‑based zeolite imidazole frameworks and their applications in visible light‑driven photocatalytic degradation of Congo red, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 95, pages99–110. |  |
| 162 | Huỳnh Thị Minh Thành, Trần Ngọc Tuyền, Đinh Quang Khiếu (2018), Synthesis of Fe-MIL-101 material and evaluation of photocatytic activity under visible light, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 7 – issue 2 (2018) 49-53 |  |
| 163 | Nguyễn Văn Kim, Huỳnh Thị Minh Thành (2020) Synthesis of Fe3O4/MIL-101 material and evaluation of photocatytic activity, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 9 – issue 3 (2020) 40-44 |  |
| 164 | Nguyễn Nhật Lê, Trần Châu Giang2, Hoàng Nữ Thùy Liên, Nguyễn Thị Lan, Huỳnh Thị Minh  Thành, Nguyễn Thị Việt Nga, Nguyễn Văn Kim (2020), ‘Tổng hợp và hoạt tính xúc tác quang của perovskite SrTiO3 nano‘ Vietnam J. Chem., 2020, 58(5E12), 136-142 |  |
| 165 | Liu, P., Vrigneau, C., Salmon, T., **Hoang, D.A.**, Boulet, J.C., Jégou, S., Marchal, R. 2018. Influence of Grape Berry Maturity on Juice and Base Wine Composition and Foaming Properties of Sparkling Wines from the Champagne Region. Molecules 2018, 23(6), 1372. |  |
| 166 | Strady, E., T. H. Dang, T. D. Dao, H. N. Dinh, T. T. D. Do, T. N. Duong, T. T. Duong, **D. A. Hoang**, T. C. Kieu-Le, T. P. Q. Le, H. Mai, D. M. Trinh, Q. H. Nguyen, Q. A. Tran-Nguyen, Q. V. Tran, T. N. S. Truong, V. H. Chu and V. C. Vo (2021). "Baseline assessment of microplastic concentrations in marine and freshwater environments of a developing Southeast Asian country, Viet Nam." Marine Pollution Bulletin **162**: 111870. |  |
| 167 | **Dang Thi To Nu**, **Nguyen Phi Hung**, **Cao Van Hoang**, Bart Van der Bruggen, Preparation of an asymmetric membrane from sugarcane bagasse using DMSO as green solvent, *Applied Sciences,* **2019**, 9(16), 3347. |  |
| 168 | **Dang Thi To Nu**, Nguyen Thi My Duyen, Nguyen Thi Thuy Linh, **Cao Van Hoang**, **Nguyen Phi Hung**, Preparation and characterization of nano d-MnO2-blended cellulose acetate membrane, *Vietnam Journal of Chemistry*, **2019**, 57(6), 741-746. DOI: vjch.2019000115 |  |
| 169 | **Dang Thi To Nu**, Huynh Thi Kim Lien, Tran Van Hien, Huynh Thi Thien Huong, **Le Thi Cam Nhung**, **Cao Van Hoang**, **Nguyen Phi Hung**, Fabrication of cellulose acetate-polyurethane blend membrane using environmental-friendly solvent via non-solvent induced phase separation method, *Vietnam Journal of Chemistry*, 2019, 57(4e1,2), 345-350. (ISSN 0866-7144). |  |
| 170 | **Đặng Thị Tố Nữ**, **Cao Văn Hoàng**, Đặng Thị Phương Dung, Trần Văn Hiên, N**guyễn Phi Hùng**, Tổng hợp và đặc trưng màng CA/PDA ứng dụng xử lý chì (II) trong môi trường nước, *Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học*, **2019**, 24(1), 50-55. (ISSN 0868-3224). |  |
| 180 | **Nguyen Hoan.T.V.**, Ngo T.H.A., Do K.D., Nguyen M.N., **Dang Nu.T.T**., Nguyen T.T.H., **Vien V.**, Vu T.A.,"Preparation and Characterization of a Hydrophilic Polysulfone Membrane Using Graphene Oxide", Journal of Chemistry, 2019, pp. 1-10. 2019. |  |
| 181 | Hoang M.T., Pham T.D., Pham T.T., Nguyen M.K., **Nu Dang.T.T**., Nguyen T.H., Bartling S., Van der Bruggen B.,"Esterification of sugarcane bagasse by citric acid for Pb(2+) adsorption: effect of different chemical pretreatment methods", Environ Sci Pollut Res Int, 28(10), pp. 11869-11881. 2021. |  |
| 182 | **Đặng Thị Tố Nữ**, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, **Cao Văn Hoàng**, **Nguyễn Thị Liễu**, **Nguyễn Phi Hùng**, Tổng hợp, đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu H-δ-MnO2, *Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam*, 2018, 7(2), 80-85. (ISSN 0866-7411). |  |
| 183 | **Đặng Thị Tố Nữ, Cao Văn Hoàng,** Phan Vũ Thuyền, Nguyễn Thị Hiền, **Nguyễn Phi Hùng**, Tổng hợp và đặc trưng cellulose acetate từ bã mía*, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam*, 2017, 6(4), 50-55. (ISSN 0866-7411) |  |
| 184 | Pham Duc Thinh, Nguyen Ngoc Bao Huy, Dang Thi Thanh Tuyen, Nguyen Thi Kim Oanh, Nguyen Le Thanh Tuyen, Pham Thanh Thuan, Nguyen Thi My Le, Vuong Van May, Nguyen Thi Thang Long, **Hoang Duc An**, Hoang Thai Ha. [Physical, biochemical, and acute toxicity characteristics, and accelerated aging of polyphenol/chlorophyll pillulae originating from maize by-product](https://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Le-31/publication/357079805_Physical_biochemical_and_acute_toxicity_characteristics_and_accelerated_aging_of_polyphenolchlorophyll_pillulae_originating_from_maize_by-product/links/61baeedafd2cbd7200a3d0bc/Physical-biochemical-and-acute-toxicity-characteristics-and-accelerated-aging-of-polyphenol-chlorophyll-pillulae-originating-from-maize-by-product.pdf), Sapporo Medical Journal ,Volume 55, Issue 10. |  |
| 185 | To Thi Bich Ngoc, Vo Minh Thu, Nguyen Thi Phuong Hien, Huynh Thi Thanh Tra, **Hoang Duc An**, Truong Thi Hue. Effect of exogenous melatonin on antioxidant enzyme activities and membrane lipid peroxidation in avocado fruit during ripening. |  |
| 186 | Vu Thi Cam Tu, Huynh Thi Thanh Tra, **Hoang Duc An**, Le Duy Thanh, Hoang Thi Minh Nguyet, Truong Thi Hue. Influence of exogenous application of melatonin on biochemical changes of avocado fruit during ripening. Academia Journal Of Biology 2022, 44(2): 123–132. |  |
| 187 | Le Duy Thanh, **Hoang Duc An**. A study on the use of herbal extracts for preservation of the traditional Cake “Bánh ít” of Binh Dinh province. Vietnam Trade And Industry, Volume 3, Issue 2/2022. |  |
| 188 | Ban, H. V.; Van, T. T. T.; Chien, V. V.; Hue, N. T.; Hang, P. T.; **Tuan, N. L**.; Litaudon, M.; Minh, C. V.; Cuong, P. V.; Vuong, N. Q.; et al. Flavone C-glycosides from the leaves of Amesiodendron chinense. *Phytochemistry Letters* **2020**, *40*, 105-108. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.phytol.2020.09.017>. |  |
| 189 | Ban, H. V.; Van, T. T. T.; Chien, V. V.; Hue, N. T.; Hang, P. T.; Cuong, P. V.; **Tuan, N. L**.; Vuong, N. Q. Flavonoids from flowers of Amesiodendron chinense (Sapindaceae). *Vietnam Journal of Science and Technology* **2020**, *58* (6), 676-684. DOI: 10.15625/2525-2518/58/6/15127 (acccessed 2022/09/25). |  |
| 190 | Ban, H. V.; Van, T. T. T.; Chien, V. V.; Hue, N. T.; Hang, P. T.; **Tuan, N. L**.; Nhiem, N. X.; Cuong, P. V.; Vuong, N. Q. Lignans from leaves of Amesiodendron chinense and their cytotoxic activity. *Vietnam Journal of Science and Technology* **2020**, *58* (4), 442-449. DOI: 10.15625/2525-2518/58/4/14877 (acccessed 2022/09/25). |  |
| 191 | Ban, H. V.; Chien, V. V.; Hue, N. T.; Hang, P. T.; Tuan, N. L.; Lien, H. N. T.; Vuong, N. Q. Phenolic compounds from leaves of Amensiodendron chinese (Sapindaceae). *Hue University Journal of Science: Natural Science* **2021**, *130* (1B), 53-57. DOI: 10.26459/hueunijns.v130i1B.6169 (acccessed 2022/09/25). |  |
| 192 | Huynh, T. M. T.; **Nguyen, L. T**.; Phan, T. H. Tuning the morphological and electrical properties of graphite surface by self-assembled viologen nanostructures. *Surface Science* **2022**, *723*, 122122. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.susc.2022.122122>. |  |
| 193 | Trang Phan, T. T.; Truong, T. T.; Huu, H. T.; **Nguyen, L. T**.; Nguyen, V. T.; Nguyen, H. L.; Vo, V. Visible Light-Driven Mn-MoS<sub>2</sub>/rGO Composite Photocatalysts for the Photocatalytic Degradation of Rhodamine B. *Journal of Chemistry* **2020**, *2020*, 6285484. DOI: 10.1155/2020/6285484. |  |
| 194 | **Lieu ThiThanh Le,** HiepThiThanh Le, Ngoc Thi My Duong, Truong Giang Le, Vien Vo. *Controlled synthesis of TiO2/Graphene photocatalysts by hydrothermal method,* proceedings of the first international conference on Material, Machines and Methods for sustainable development, 2018, 2, 973-981. |  |
| 195 | **Le Thi Thanh Lieu,** Le Thi Thanh Hiep, Le Truong Giang, Vo Vien. *Synthesis, characterization and photocatalytic performance of TiO2/graphene photocatalysts synthesized by hydrothermal method.,* Vietnam Journal of Chemistry, 2018, 56(4e), 153-158. |  |
| 196 | **Le Thi Thanh Lieu,** Le Thi Anh, Pham To Chi, Nguyen Van Kim, Le Truong Giang, Vo Vien. *Synthesis, characterization and photocatalytic performance of titanium dioxide on graphitic carbon nitrite photocatalysts synthesized by hydrothermal method*, Vietnam Journal of Chemistry, 2019, 57(4E1,2), 411-420 9. |  |
| 197 | **Thanh-Lieu T. Le**,Thanh-Hiep T. Le, Nguyen Van Kim, Hao Van Bui, Le Truong Giang,Vo Vien*. Controlled growth of TiO2 nanoparticles on graphene for visible light photocatalysis,* Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2021, 6, 516-527. |  |
| 198 | Jing Guo, Dominik Benz, Thao-Trang Doan Nguyen, Phuc-Huy Nguyen, **Thanh-Lieu Thi Le,** Damiano La Zara, Bin Liang, H. T. (Bert) Hintzen, J. Ruud van Ommen, and Hao Van Bui. *Tuning the Photocatalytic Activity of TiO2 Nanoparticles by Ultrathin SiO2 Films Grown by Low-Temperature Atmospheric Pressure Atomic Layer Deposition*, Applied Surface Science, 2020, 530, 147244 |  |
| 199 | Dominik Benz, Y-Nhi T. Nguyen, **Thanh-Lieu T. Le,** Thanh-Hiep T. Le, Viet-Thong Le, J.Ruud van Ommen, Hao Van Bui. *Atmospheric-pressure atomic layer deposition of Cu2O nanoclusters on TiO2 nanoparticles for enhanced photocatalytic performance,* Nanotechnology, online 2/7/2021. |  |
| 200 | **Nguyen Thi Vuong Hoan,** Nguyen Ngoc Minh, **Nguyen Thi Lieu**, Nguyen Van Thang, Vo Thang Nguyen, Nguyen Thi Thanh Tu, Tran Thanh Tam Toan, Nguyen Hoang Tuan, Duong Quang Nhan, Ho Van Minh Hai, Tran Ngoc Tuyen, Dinh Quang Khieu. *Nickel ferrite: synthesis and application for voltammetric determination of uric acid*. Journal of Nanoparticle Research (2021) https://doi.org/10.1007/s11051-020-05127-8 |  |
| 201 | **Hoan Thi Vuong Nguyen**, Minh Ngoc Nguyen, Thoi Thi Kim Nhi, Nguyen Van Thang, Tuan Anh Vu, Vo Thang Nguyen, Nguyen Mau Thanh, Nguyen Van Hung and Dinh Quang Khieu. *TiO2/ DIAZONIUM/GRAPHENE OXIDE COMPOSITES: SYNTHESIS AND VISIBLE-LIGHT DRIVEN PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF METHYLENE BLUE.* Journal of Nanomaterials Volume 2020, Article ID 4350125, 15 pages https://doi.org/10.1155/2020/4350125 |  |
| 202 | **Vuong Hoan Thi Nguyen**, Minh Ngoc Nguyen, **Tam Thanh Truong,** Tien Nguyen, Huan Doan and Xuan Nui Pham. *One-pot preparation of alumina modified polysulfone–graphene oxide nanocomposite membrane for separation of emulsion–oil from wastewater.* Journal of Nanomaterials. Volume 2020, Article ID 9087595, 12 pages https://doi.org/10.1155/2020/9087595 |  |
| 203 | Huynh Truong Ngo, Vo Thang Nguyen, Tran Duc Manh, Tran Thanh Tam Toan , Nguyen Thi Minh Triet, Nguyen Thanh Binh, **Nguyen Thi Vuong Hoan** , Tran Vinh Thien , and Dinh Quang Khieu. *Voltammetric Determination of Rhodamine B Using a ZIF-67/Reduced Graphene Oxide Modified Electrode*. Journal of Nanomaterials Volume 2020, Article ID 4679061, 14 pages |  |
| 204 | **Vuong Hoan Thi Nguyen**, Minh Ngoc Nguyen, **Nguyen Thi Hong Trang, Thuy Le Thi Thanh, Van Hoang Cao**, Tran Xuan Mau, Ho Xuan Anh Vu, Phan Thi Kim Thu, Nguyen Hai Phong and Dinh Quang Khieu. *Simultaneous Voltammetric Determination of Uric Acid, Xanthine and Hypoxanthine Using CoFe2O4/Reduced Graphene Oxide Modified Electrode*. Journal of Nanomaterials Volume 2020, Article ID 9797509, 15 pages https://doi.org/10.1155/2020/9797509 |  |
| 205 | Dang Thi Ngoc Hoa, Tran Thanh Tam Toan, Tran Xuan Mau, **Nguyen Thi Vuong Hoan**, Tran Thi Nhat Tram, Tran Duc Manh, Vo Thang Nguyen, Vu Thi Duyen, Pham Le Minh Thong, Dinh Quang Khieu. Voltammetric determination of auramine o with ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 modified electrode.J Mater Sci: Mater Electron, 2020 |  |
| 206 | Thu Hong Anh Ngo, Chau Thi Minh Nguyen, Khai Dinh Do, Quan Xuan Duong, Nghia Hieu Tran, **Hoan Thi Vuong Nguyen,** and Dung Thi Tran. *Improvement of Hydrophilicity for Polyamide Composite Membrane by Incorporation of Graphene Oxide-Titanium Dioxide Nanoparticles* . Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2020 |  |
| 207 | Phan Thi Kim Thu, Nguyen Duy Trinh, **Nguyen Thi Vuong Hoan**, Dang Xuan Du, Tran Xuan Mau, Vo Huu Trung, Nguyen Hai Phong, Tran Thanh Tam Toan, Dinh Quang Khieu. *Synthesis and simultaneous determination of ascorbic acid, acetaminophen and caffeine using cobalt ferrite modified electrode by voltammetry method.* Journal of Materials Science: Materials in Electronics (JMSE)- 2019 https://doi.org/10.1007/s10854-019-02072-8. |  |
| 208 | **Hoan Thi Vuong Nguyen**, Thu Hong Anh Ngo, Khai Dinh Do, Minh Ngoc Nguyen, **Nu Thi To Dang**, Tham Thi Hong Nguyen, **Vien Vo**, Tuan Anh Vu. *Preparation and characterization of a hydrophilic polysulfone membrane based on graphene oxide. Journal of Chemistry (2019)*. <https://doi.org/10.1155/2019/3164373> |  |
| 209 | Anh Thu Nguyen Thi, Duc Hoang Van, Nguyen Hai Phong, Nguyen Duc Cuong, **Vuong Hoan Nguyen Thi** and Dinh Quang Khieu. *Electrochemical Determination of Paracetamol Using Fe3O4/Reduced Graphene-Oxide-Based Electrode.* Hindawi Journal of Nanomaterials, 2018 |  |
| 210 | **Nguyen Thi Vuong Hoan,** Nguyen Thi Anh Thu, Nguyen Đuc Cuong, Hoang Van Duc, Đinh Quang Khieu, **Vo Vien.** *Fe3O4/Reduced Graphene Oxide Nanocomposite: Synthesis and Its Application for Toxic Metal Ion Removal.* Journal of Chemistry, Hindawi Publishing Corporation |  |
| 211 | Phạm Thị Lệ Trâm, Nguyễn Thị Hà, Đỗ Thị Phương Hoàng, Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Ngọc Minh, **Diệp Thị Lan Phương, Trần Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Nghĩa, Huỳnh Thị Minh Thành**, Bùi Thị Ngọc Linh, Nguyễn Đức Thiện**, Nguyễn Thị Vương Hoàn.***Nghiên cứu tổng hợp vật liệu g-C3N4/CoFe2O4/Graphen oxit dạng khử ứng dụng làm chất xúc tác quang*. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 11 – issue 2 (2022) 89-97 |  |
| 212 | Đỗ Thị Phương Hoàng, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Hồng Điệp, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Thị Thanh Thúy, Nguyễn Văn Thắng, **Nguyễn Thị Vương Hoàn.** *TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT XÚC TÁC QUANG CỦA VẬT LIỆU COMPOSITE NiFe2O4/ GRAPHEN OXIT BIẾN TÍNH BỞI NITƠ*. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption,Số 2, Tập 9, 2020 |  |
| 213 | Nguyen Ngoc Minh, Truong Cong Duc, Nguyen Ngoc Tue, Huynh Dang Chinh, Le Ha Giang, Vu Anh Tuan, Do Dinh Khai, Ngo Hong An**h** Thu, **Nguyen Thi Vuong Hoan.** *Enhancement of the removal of lead ion Pb2+ from watrer using modified polysulfone membrane*, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption. 8 - issue 3, 67-71 (2019) |  |
| 214 | Phạm Tiến Dũng, Phạm Xuân Núi, Hà Minh Tiến, Thới Thị Kim Nh**i, Nguyễn Thị Vương Hoàn,** Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang Ag-TiO2/rGO cho phản ứng oxi hóa dibenzothiophene trong nhiên liệu, Tạp chí Giao thông vận tải (2019) |  |
| 215 | Phạm Thị Lệ Trâm, Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ, Nguyễn Ngọc Minh, **Trương Công Đức , Trương Thanh Tâm** , Nguyễn Ngọc Tuệ, Vũ Anh Tuấn, Đỗ Đình Khải, Ngô Hồng Ánh Thu, **Nguyễn Thị Vương Hoàn,** *Xử lý ion Pb (II) trong dung dịch nước sử dụng màng lọc polisunfon biến tính*, Tạp chí Hóa học. Tập 57, số 4E12 (2019) |  |
| 216 | Huỳnh Tuấn Vũ, Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Thanh Huy, Nguyễn Duy Thư, Nguyễn Ngọc Minh, **Trương Công Đức**, Phạm Xuân Núi, **Nguyễn Thị Vương Hoàn.** *Các phương pháp chế tạo màng polysulfone trên cơ sở graphen oxit ứng dụng xử lý nước thải nhiễm dầu*, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 7, 4, 62-68 (2018) |  |
| 217 | Nguyen Thi Thanh Chi, Tran Thi Da, Koen Robeyns , Luc Van Meervelt, **Truong Thi Cam Mai**, Nguyen Dang Dat, Nguyen Huu Dinh. *Synthesis, crystal and solution structure of platinacyclic complexes containing eugenol, the main bioactive constituent of Ocimum sanctum L. Oil,* Polyhedron, Volume 151, Pages 330-337 (2017) |  |
| 218 | Chi Nguyen Thi Thanh, **Mai Truong Thi Cam**, Thong Pham Van, Long Nguyen, My Nguyen Ha, Luc Van Meervelt. *Synthesis, structure and in vitro cytotoxicity of platinum(II) complexes containing eugenol and a quinolin-8-ol-derived chelator.* Acta Cryst/C73/ 1030–1037 (2017) |  |
| 219 | Tran Thi Da , Youngmee Kim, **Truong Thi Cam Mai**, Nguyen Cao Cuong, Nguyen Huu Dinh. *Mono- and dinuclear metallacyclic complexes of Pt(II) synthesized from some eugenol derivatives*. Journal of Coordination Chemistry/ Volume 63, Issue 3, Page 473-483 (2010) |  |
| 220 | Phan Thanh Hải\*, Trần Thị Ngọc Lệ, **Trương Thị Cẩm Mai**, Huỳnh Thị Minh Thành, Huỳnh Thị Miền Trung\*. *Biến tính bề mặt vật liệu graphite bởi màng phân tử dibenzyl viologen bằng phương pháp điện hóa Dibenzyl viologgen adlayer functionalzed graphitic surraces using electrochemical approach*. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption (Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam)10 – special issue 1 p. 14-17 (2021) |  |
| 221 | Nguyen Thi Thanh Chi\*, T**ruong Thi Cam Mai**. *In vitro cytotoxicity of a series of cis-platinum(II) complexes bearing piperidine, Vietnam Journal of Chemistry,* 56(2), 244-248 (2018) |  |
| 222 | **Trương Thị Cẩm Mai**, Trần Thị Bích Phượng, Phạm Thị Lê, Nguyễn Thị Thanh Chi\*. *Tổng hợp, cấu trúc một số phức chất platin(II) chứa 2-metylquinolin và eugenol hoặc propyl eugenoxyaxetat*. Tạp chí hóa học, 55(3e12) 22-27 (2017) |  |
| 223 | **Truong Thi Cam Mai**, Le Thi Dinh, Le Viet Huy, Nguyen Thi Thanh Chi\*. *Novel products of reaction between K[PtCl3(eugenol)] and some pyridine’s derivaties*. Vietnam Journal of Chemistry 55(6): 738-743. (2017) |  |
| 224 | Phạm Văn Thống, **Trương Thị Cẩm Mai**, Bạch Thị Mãi, Nguyễn Thị Thanh Chi\*. *Tổng hợp, cấu trúc, tính chất của hai phức chất khép vòng platin(II) chứa metyleugenol và axit quinaldic*. Tạp chí hóa học. 54(5e1,2): 154-159 (2016) |  |

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau:

- Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), *t*ên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

- Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tên bài viết’, tên tập san, số, kì/thời gian phát hành, số trang.

- Tác giả (Năm xuất bản), *tên tài liệu*, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập.

- Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’*, [trong] tên kỷ yếu*, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

**3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo**

| **STT** | **Hạng mục** | **Số lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần /môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 03 | 300 | Các học phòng chung | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 02 | 150 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành, ngoại ngữ | Cả khóa học |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | **Thư viện, trung tâm học liệu** | 01 | 3.339 | Các học phần trong chương trình đào tạo | Cả khóa học |  |
| 3 | **Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập** | 08 | 380 | Các học phần sử dụng phóng máy thực hành | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản,**  **Năm xuất bản, nước** | | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã Học phần/Môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* |
|  | Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học | Trần Thị Đà, Đặng Trần Phách | 2016 | VN |  | Hóa vô cơ nâng cao | HLLT001 | Học kỳ 1, năm 1 |  |
|  | Inorganic Chemistry | Shriver & Atkins | 2014 | Anh |  | Hóa vô cơ nâng cao | HLLT001 | Học kỳ 1, năm 1 |  |
|  | Cơ sở hóa học lập thể | Đặng Như Tại | 2013 | VN |  | Hóa học hữu cơ nâng cao | HLLT002 | Học kỳ 1, năm 1 |  |
|  | Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ | Thái Doãn Tĩnh | 2008 | VN |  | Hóa học hữu cơ nâng cao | HLLT002 | Học kỳ 1, năm 1 |  |
|  | Process and Product Optimization Using Designed Experiments, 3rd Edition | Raymond H. Myers, Douglas C, Montgomery | 2009 | Mỹ |  | Xử lý số liệu và quy hoạch hóa thực nghiệm | HLLT003 | Học kỳ 1, năm 1 |  |
|  | Design and Analysis of Experiments 5th Edition | Douglas C. Montgomery | 2001 | Mỹ |  | Xử lý số liệu và quy hoạch hóa thực nghiệm | HLLT003 | Học kỳ 1, năm 1 |  |
|  | Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | Vũ Cao Đàm | 2008 | VN |  | Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành | HLLT004 | Học kỳ 1, năm 1 |  |
|  | Materials Characterization | Nguyen Van Thang, André Vantomme | 2021 | VN |  | Các phương pháp đặc trưng vật liệu | HLLT005 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Materials Characterization: Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods | Yang Leng | 2008 | Mỹ |  | Các phương pháp đặc trưng vật liệu | HLLT005 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Chemical Thermodynamics: Advanced Applications | J. Bevan Ott, Juliana Boerio-Goates | 2000 | Hà Lan |  | Nhiệt động lực học ứng dụng | HLLT006 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Physical Chemistry, 11th ed | Atkins, P.W. | 2018 | Anh |  | Nhiệt động lực học ứng dụng | HLLT006 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Chemical Kinetics: Fundamentals and New Developments, | E. T. Denisov, G. I. Likhtenshtein, O. M. Sarkisov | 2003 | Hà Lan |  | Động hóa học ứng dụng | HLLT007 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Hoá lý, tập III | Trần Văn Nhân | 1999 | VN |  | Động hóa học ứng dụng | HLLT007 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Fundamental of Electrochemistry (second edition | V. S. Bagotsky | 2006 | Anh |  | Điện hóa học ứng dụng | HLLT008 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Catalysis, An Integrated Textbook for Students | Ulf Hanefeld, Leon Lefferts | 2018 | Mỹ |  | Xúc tác | HLLT009 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Catalysis | Nguyen Phi Hung, Nguyen Van Thang, Esteban Mejía | 2021 | VN |  | Xúc tác | HLLT009 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Hóa học tính toán ứng dụng | Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Ngọc Trí | 2021 | VN |  | Hóa học tính toán ứng dụng | HLLT010 | Học kỳ 1, năm 1 |  |
|  | Introduction to Computational Chemsitry, 2nd Ed | Frank Jensen | 2007 | Mỹ |  | Hóa học tính toán ứng dụng | HLLT010 | Học kỳ 1, năm 1 |  |
|  | Multiscale Modeling in Chemistry | Vũ Thị Ngân, Nguyễn Tiến Trung, Jeremy Harvey | 2021 | VN |  | Mô phỏng đa quy mô trong hóa học | HLLT011 | Học kỳ 2, năm 1 |  |
|  | Surface Science: Foundations of Catalysis and Nanoscience | Kurt W. Kolasinski | 2018 | Mỹ |  | Hóa keo và hóa học bề mặt | HLLT014 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Giáo trình hóa keo | Nguyễn Tuyên, Nguyễn Thị Vương Hoàn, Nguyễn Phi Hùng | 2015 | VN |  | Hóa keo và hóa học bề mặt | HLLT014 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Tương tác orbital và tương tác yếu trong hóa học | Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Ngọc Trí | 2021 | VN |  | Tương tác orbital và tương tác yếu trong hóa học | HLLT015 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Mô phỏng và tính toán vật liệu | Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Ngọc Trí, Hồ Quốc Đại | 2022 | VN |  | Mô phỏng và tính toán vật liệu | HLLT016 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Computational Chemistry of Solid State Materials | Richard Dronskowski | 2005 | Mỹ |  | Mô phỏng và tính toán vật liệu | HLLT016 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Một số phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học | Đào Đình Thức | 2007 | VN |  | Cơ sở hóa học lượng tử và lý thuyết nhóm cho phương pháp phổ | HLLT017 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Đối xứng phân tửu và ứng dụng lý thuyết nhóm trong hóa học | Đào Đình Thức | 1999 | VN |  | Cơ sở hóa học lượng tử và lý thuyết nhóm cho phương pháp phổ | HLLT017 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ và hóa sinh | Nguyễn Đình Triệu | 2007 | VN |  | Các phương pháp phổ trong Hóa học | HLLT018 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Bài tập và thực tập các phương pháp phổ | Nguyễn Đình Triệu | 2021 | VN |  | Các phương pháp phổ trong Hóa học | HLLT018 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Fundamentals of Materials for Energy and Environmental Sustainability | David S. Ginley, David Cahen | 2011 | Anh |  | Vật liệu ứng dụng trong năng lượng và môi trường | HLLT019 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Materials for medical application | Robert B. Heimann | 2020 | Đức |  | Vật liệu ứng dụng trong y sinh | HLLT020 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Foundations of Crystallography with Computer Applications. Second Edition | Maureen M. Julian |  |  |  | Hóa học tinh thể ứng dụng | HLLT021 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Symmetry Relationships between Crystal Structures: Applications of Crystallographic Group Theory in Crystal Chemistry (Iucr Texts on Crystallography), 1st Edition | Ulrich Muller | 2013 | Anh |  | Hóa học tinh thể ứng dụng | HLLT021 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Computational Drug Design: A guide for Computational and Medicinal Chemists | David C. Young | 2009 | Mỹ |  | Thiết Kế Thuốc Bằng Phương Pháp Mô Phỏng Trên Máy Tính | HLLT022 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Thiết kế thuốc bằng phương pháp mô phỏng trên máy tính | Vũ Thị Ngân, Nguyễn tiến Trung | 2021 | VN |  | Thiết Kế Thuốc Bằng Phương Pháp Mô Phỏng Trên Máy Tính | HLLT022 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Machine Learning in Chemistry | Jon Paul Janet, Heather J. Kulik | 2020 | Mỹ |  | Áp Dụng Học Máy Trong Hóa học | HLLT023 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Chemoinformatics: Basic Concepts and Methods | Thomas Engel, Johann Gasteiger | 2018 | Mỹ |  | Áp Dụng Học Máy Trong Hóa học | HLLT023 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Martin's Physical Pharmacy And Pharmaceutical Sciences: Physical Chemical and Biopharmaceutical Principles in the Pharmaceutical Sciences 6th Edition | Martin, Alfred N., Sinko, Patrick J., Singh, Yashveer | 2011 | Mỹ |  | Hóa lý dược và ứng dụng | HLLT024 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Hóa lý dược | Phạm Ngọc Bùng | 2014 | VN |  | Hóa lý dược và ứng dụng | HLLT024 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Water and Wastewater technology. Prentice Hall Career and Technology Prentice | Mark J. Hammer | 1996 | Mỹ |  | Các phương pháp hoá lý ứng dụng trong xử lý môi trường | HLLT025 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường. Tập 3: Các quá trình hóa học trong công nghệ môi trường | Lương Đức Phẩm, Lê Văn Cát, Dương Hồng Anh, Lê quốc Hùng, Ngô Kim Chi, Nguyễn Hữu Phú, Cao Thế Hà, Lê Anh Tuấn. | 2009 | VN |  | Các phương pháp hoá lý ứng dụng trong xử lý môi trường | HLLT025 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Green chemistry | Stanley E. Manahan | 2006 | Mỹ |  | Hóa học xanh | HLLT026 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Giáo trình Vật liệu nano và hóa học xanh | Võ Viễn | 2021 | VN |  | Hóa học xanh | HLLT026 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ | La Văn Bình, Trần Thị Hiền | 2007 | VN |  | Hóa học ứng dụng trong nông nghiệp | HLLT027 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Hoá học chất kích thích và bảo vệ thực vật | Phạm Phước Nhẫn, Lê Văn Hoà | 2015 | VN |  | Hóa học ứng dụng trong nông nghiệp | HLLT027 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Giáo trình công nghệ bảo quản và chế biến lương thực | Trần Như Khuyên, Hoàng Xuân Anh | 2007 | VN |  | Hóa học ứng dụng trong nông nghiệp | HLLT027 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ | Nguyễn Thị Kim Phụng | 2007 | VN |  | Hóa lý các hợp chất thiên nhiên và ứng dụng | HLLT028 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Giáo trình Hóa học các hợp chất thiên nhiên | Nguyễn Lê Tuấn | 2017 | VN |  | Hóa lý các hợp chất thiên nhiên và ứng dụng | HLLT028 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Solid State Electrochemistry I: Fundamentals, Materials and their Applications | Vladislav V. Kharton | 2009 | Mỹ |  | Điện hóa chất rắn | HLLT029 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Solid State Electrochemistry II: Electrodes, Interfaces and Ceramic Membranes | Vladislav V. Kharton | 2011 | Mỹ |  | Điện hóa chất rắn | HLLT029 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Applied Surfactants Principles and Applications | Thrward F.Tadros | 2005 | Mỹ |  | Các hợp chất hoạt động bề mặt và ứng dụng | HLLT030 | Học kỳ 3, năm 2 |  |
|  | Hóa học các hợp chất hoạt động bề mặt | Nguyễn Đình Triệu | 2005 | VN |  | Các hợp chất hoạt động bề mặt và ứng dụng | HLLT030 | Học kỳ 3, năm 2 |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo**

| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Lò nung | Đức, 2012  Đức, 2019 | 2 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 2 | Bể rửa siêu âm S60H | Anh, 2013 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 3 | Máy cất nước hai lần LWD-3005D - Kĩ thuật: 570x600x600mm | Đức, 2015 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 4 | Tủ sấy - 101 70 lít - t0C 30-3000C | TQ, 2013 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 5 | Tủ hút phòng thí nghiệm EFH-4A1 | TQ, 2010 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 6 | Cân phân tích | Mỹ, 2015 | 5 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 7 | Máy quang phổ kế UV-VIS | Anh, 2013 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Các phương pháp pổ trong hóa học | Học kỳ 3, 4 | 15 |  |
| 8 | Máy ly tâm lạnh cao tốc Z36-HK (71,5x42x51cm) | Anh, 2013 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 9 | Kính hiển vi quang học có kết nối camera | Nhật, 2019 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 10 | Hệ điện hóa 3 điện cực | Đức, 2019 | 2 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Điện hóa học ứng dụng  Điện hóa chất rắn | Học kỳ 2, 3, 4 | 15 |  |
| 11 | Máy quang phổ UV-Vis rắn | Anh, 2019 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Các phương pháp phổ trong hóa học | Học kỳ 3, 4 | 15 |  |
| 12 | Máy nhiễu xạ tia X D2 | Đức, 2019 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Các phương pháp đặc trưng vật liệu | Học kỳ 2, 4 | 15 |  |
| 13 | Tủ tháo tác mẫu cách ly (glover box) | Đức, 2019 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 14 | Máy đo pH | Mỹ, 2013 | 5 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 15 | Máy Raman cầm tay | Đức, 2018 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 16 | Thiết bị chế tạo màng mỏng bằng pp quay phủ | Anh, 2019 | 2 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 17 | Máy đo độ dẫn để bàn | Mỹ, 2014 | 4 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 18 | Mấy khuấy từ gia nhiệt | Mỹ, 2008 | 2 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 19 | Hệ thống sắc kí khí - GC 7890B | Mỹ, 2017 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Các phương pháp phổ trong hóa học | Học kỳ 3, 4 | 15 |  |
| 20 | Hệ thống sắc ký lỏng- LC20A | Nhật, 2014 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Các phương pháp phổ trong hóa học | Học kỳ 3, 4 | 15 |  |
| 21 | Bộ điều chế xác định đương lượng, chuẩn độ, tốc độ phản ứng hóa học | Đức, 2015 | 2 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 22 | Kính hiển vi chụp ảnh, soi ngược | TQ, 2015 | 5 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 23 | Tủ sấy chân không | TQ, 2015 | 2 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 24 | Thiết bị lọc hút chân không 16309 | TQ, 2012 | 2 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 25 | Máy khuấy từ gia nhiệt | TQ, 2015 | 3 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 26 | Máy vi tính để bàn Dell Optilex 3020 | TQ, 2013 | 10 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Mô phỏng đa quy mô trong hóa học  Hóa học tính toán ứng dụng  Hóa học tính toán trong vật liệu | Học kỳ 1, 3, 4 | 15 |  |
| 27 | Máy chủ server 719064-B21 | TQ, 2018 | 4 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Mô phỏng đa quy mô trong hóa học  Hóa học tính toán ứng dụng  Hóa học tính toán trong vật liệu | Học kỳ 1, 3, 4 | 15 |  |
| 28 | Hệ thống UPS. Cabling and Installation | TQ, 2018 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Mô phỏng đa quy mô trong hóa học  Hóa học tính toán ứng dụng  Hóa học tính toán trong vật liệu | Học kỳ 1, 3, 4 | 15 |  |
| 29 | Tủ mạng 42U COMRACK | TQ, 2018 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Mô phỏng đa quy mô trong hóa học  Hóa học tính toán ứng dụng  Hóa học tính toán trong vật liệu | Học kỳ 1, 3, 4 | 15 |  |
| 30 | Cây máy tính chủ | TQ, 2013 | 2 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Mô phỏng đa quy mô trong hóa học  Hóa học tính toán ứng dụng  Hóa học tính toán trong vật liệu | Học kỳ 1, 3, 4 | 15 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** |  | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định., ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **Hóa vô cơ** Mã ngành: **8440113**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

**1. Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên,**  **ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;**  **Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ,**  **nước,**  **năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
|  | Nguyễn Phi Hùng, 20/6/1967 | 049067016566 | PGS,  2011 | TS, VN,  2001 | Hóa lí thuyết và Hóa lí | 13/01/1992 |  | 3796032094 | 30 | 5 | 4 |  |
|  | Trương Thị Cẩm Mai, 18/09/1973 | 042173013042 |  | TS, VN, 2011 | Hóa Vô cơ | 09/1994 |  | 3796032318 | 28 | 01 | 0 |  |
|  | Nguyễn Lê Tuấn, 14/11/1973 | 211558301 |  | TS, VN, 2013 | Hóa Hữu cơ | 15/8/1995 |  | 3796032070 | 27 |  | 02 |  |
|  | Nguyễn Thị Vương Hoàn, 10/10/1973 | 026173006676 | PGS, 2016 | TS, VN,  2010 | Hóa lí thuyết và Hóa lí | 15/9/1995 |  | 3796032095 | 27 | 5 | 3 |  |
|  | Võ Viễn, 23/09/1962 | 211652790 | GS, 2022 | TS, VN, 2000 | Hóa lí thuyết và Hóa lí | 10/1990 |  | 3796032257 | 32 | 5 | 1 |  |
|  | Vũ Thị Ngân, 14/01/1981 | 215527370 | PGS, 2016 | TS, Bỉ, 2011 | Hóa lí thuyết và hóa lí | 12/2012 |  | 0104031253 | 15 | 5 | 0 |  |
|  | Nguyễn Tiến Trung, 10/9/1979 | 211668243 | PGS, 2015 | TS, VN, 2010 | Hóa lí thuyết và Hóa lí | 9/2004 |  | 3707000929 | 18 | 3 | 2 |  |
|  | Huỳnh Thị Miền Trung,  25/5/1984 | 212337353 |  | TS, Thụy Sĩ, 2014 | Hóa học và Khoa học phân tử | 10/2006 |  | 5208003387 | 16 | 01 |  |  |
|  | Trần Thị Thu Phương, 31/10/1968 | 211604285 |  | TS, VN, 2015 | Hóa Lí thuyết và Hóa lí | 3/2020 |  | 3701003281 | 22 |  | 03 |  |
|  | Diệp Thị Lan Phương, 08/12/1976 | 211593145 |  | TS, VN, 2016 | Hóa Hữu Cơ | 6/1998 |  | 3701003314 | 24 |  | 02 |  |
|  | Lê Cảnh Định, 10/10/1985 | 211813125, 052085019334 |  | TS, VN, 2016 | Hóa vô cơ | 5/10/2007 |  | 5209006208 | 15 | 1 | 2 |  |
|  | Nguyễn Văn Kim,  20/4/1973 | 215446639 |  | TS, VN, 2017 | Hóa vô cơ | 11/9/2000 |  | 3701003263 | 22 |  |  |  |
|  | Nguyễn Văn Thắng, 01/8/1984 | 052084010902 |  | TS, Hà Lan, 2017 | Khoa học vật liệu | 10/20162016 |  | 5208003408 | 16 | 4 | 2 |  |
|  | Huỳnh Thị Minh Thành, 02/11/1979 | 211652674 |  | TS, VN, 2020 | Hóa học | 01/11/2001 |  | 3704000556 | 20 |  | 01 |  |
|  | Huỳnh Thị Lan Phương, 01/10/1984 | 211827890, Việt Nam |  | TS, VN, 2020 | Hóa học | 26/10/2006 |  | 5208003407 | 16 |  | 01 |  |
|  | Nguyễn Thị Lan, 08/8/1978 | 215341256 |  | TS, VN, 2021 | Hóa lí thuyết và Hóa lí | 9/11/2000 |  | 3701003267 | 22 |  | 2 |  |
|  | Đặng Thị Tố Nữ, 10/8/1984 | 211830477 |  | TS, VN, 2021 | Hóa lí thuyết và Hóa lí | 10/2006 |  | 5208003378 | 16 |  | 01 |  |
|  | Nguyễn Ngọc Trí, 02/9/1990 | 052090018846 |  | TS, VN, 2021 | Hóa lí thuyết & Hóa lí | 10/2012 |  | 5212010221 | 10 |  | 01 |  |
|  | Lê Thị Thanh Liễu, 20/12/1982 | 211777840 |  | TS, VN, 2022 | Hoá vô cơ | 5/9/2005 |  | 3707000925 | 17 |  | 2 |  |
|  | Nguyễn Thị Diệu Cẩm | 211809957  Việt Nam | PGS, 2018 | TS, VN,  2011 | Hóa môi trường | 24/12/2000 |  | 37010032663701003266 | 22 | 01 | 03 |  |
|  | Cao Văn Hoàng  16/10/1973 | 052073023016; Việt Nam | PGS, 2018 | TS, VN,  2013 | Hóa phân tích | 15/09/1998 |  | 4. 52. 370.100.3317 | 24 |  |  |  |
|  | Đặng Nguyên Thoại | 054082005358  Việt Nam |  | Tiến sĩ, Thái Lan, 2019 | Kỹ thuật Hóa học | 05/09/2005 |  | 3707001032 | 17 | 01 | 02 |  |
|  | Nguyễn Tấn Lâm  20/12/1978 | 215445308  Việt Nam |  | TS, VN,  2018 | Hóa môi trường | 11/09/2000 |  | 3701003268 | 22 | 3 | 2 |  |
|  | Trương Thanh Tâm  6/6/1976 | 211545967  Việt Nam |  | TS, VN, 2015 | Kỹ thuật  Hóa học | 6/10/1999 |  | 3701003236 | 23 | 4 | 7 |  |
|  | Lê Duy Thanh  03/10/1987 | 052087018931  Việt Nam |  | TS, 2019 | CN Thực phẩm | 03/2013 |  | 5213004617 | 9 | 0 | 1 |  |
|  | Trần Diệu Hằng  20/12/1988 | 215127499 |  | TS, Bỉ, 2018 | Hóa học | 03/04/2012 |  | 5210009638 | 1 năm với trình độ thạc sĩ | 2 bài báo trong nước, 14 bài báo quốc tế |  |  |
|  | Ngô Thị Thanh Hiền  29/11/1980 | 211643701; Việt Nam |  | TS, VN, 2020 | Kỹ thuật  hoá học |  |  | HC 4.52.370.700.0927 | 19 | 01 | 02 |  |
|  | Huỳnh Minh Hùng  4/11/1985 | 211813138  Viêt Nam |  | TS, Bỉ, 2018 | Hóa học | 06/05/2009 |  | 5208003436 | 3 năm với trình độ Thạc sĩ | 3 bài báo trong nước, 16 bài báo quốc tế | 1 |  |
|  | Phan Thị Thùy Trang  5/6/1981 | 046181008286 |  | Tiến sĩ,  2021 | Kỹ thuật Hóa học |  |  | 3707000928 | 18 |  |  |  |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo**

| **STT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy**  **(học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ** | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
|  | TS. Trương Thị Cẩm Mai TS. Nguyễn Văn Kim | Hóa học vô cơ nâng cao | Học kỳ 1, năm 1 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | TS. Nguyễn Thị Việt Nga TS. Diệp Thị Lan Phương | Hóa học hữu cơ nâng cao | Học kỳ 1, năm 1 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | PGS. TS. Nguyễn Phi Hùng  PGS. TS. Nguyễn Tiến Trung | Hóa lí thuyết và hóa lí nâng cao | Học kỳ 1, năm 1 | 3 |  |  |  | - Giảng viên chủ trì ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp  - Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | TS. Nguyễn Lê Tuấn TS. Đặng Nguyên Thoại PGS. TS. Cao Văn Hoàng | Xử lý số liệu và quy hoạch hóa thực nghiệm | Học kỳ 1, năm 1 | 2 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | PGS. TS. Võ Viễn PGS. TS. Nguyễn Tiến Trung | Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành | Học kỳ 1, năm 1 | 2 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | TS. Nguyễn Văn Thắng TS. Nguyễn Lê Tuấn | Các phương pháp đặc trưng vật liệu | Học kỳ 2, năm 1 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | TS. Lê Cảnh Định TS. Trương Thị Cẩm Mai | Hóa học phức chất và ứng dụng | Học kỳ 2, năm 1 | 2 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | TS. Trần Thị Thu Phương  TS. Nguyễn Tấn Lâm TS. Huỳnh Thị Minh Thành | Công nghệ sản xuất các chất vô cơ | Học kỳ 2, năm 1 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | TS. Trần Thị Thu Phương TS. Nguyễn Văn Kim | Vật liệu vô cơ tiên tiến | Học kỳ 3, năm 2 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | BM Hóa học | Thực tập chuyên ngành 1 | Học kỳ 3, năm 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | BM Hóa học | Thực tập chuyên ngành 2 | Học kỳ 3, năm 2 | 3 |  |  |  | - Giảng viên chủ trì ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp  - Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | TS. Nguyễn Lê Tuấn TS. Diệp Thị Lan Phương | Hóa dược liệu | Học kỳ 2, năm 1 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | PGS. Võ Viễn TS. Nguyễn Văn Kim | Hóa học xanh | Học kỳ 2, năm 1 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | PGS. TS. Võ Viễn TS. Nguyễn Văn Thắng  TS. Huỳnh Thị Minh Thành | Vật liệu ứng dụng trong năng lượng và môi trường | Học kỳ 2, năm 1 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | PGS.TS. Nguyễn Phi Hùng  TS. Nguyễn Tấn Lâm PGS. TS. Nguyễn Thị Diệu Cẩm | Ứng dụng hóa học trong xử lý môi trường | Học kỳ 2, năm 1 |  |  | 3 |  | - Giảng viên chủ trì ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp  - Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | TS. Trương Thanh Tâm TS. Nguyễn Văn Kim | Công nghệ tái chế và tái sử dụng chất thải rắn | Học kỳ 2, năm 1 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | PGS. TS. Cao Văn Hoàng TS. Trần Thị Thu Phương | Các phương pháp phân tích ứng dụng trong hóa vô cơ | Học kỳ 2, năm 1 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | PGS. TS. Nguyễn Tiến Trung PGS. TS. Vũ Thị Ngân  TS. Nguyễn Ngọc Trí | Hóa học tính toán ứng dụng | Học kỳ 2, năm 1 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | TS. Lê Thị Thanh Liễu TS. Lê Cảnh Định | Hóa học các nguyên tố đất hiếm và kim loại quý | Học kỳ 2, năm 1 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | TS. Trương Thị Cẩm Mai TS. Lê Cảnh Định | Hóa học tinh thể ứng dụng | Học kỳ 2, năm 1 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | TS. Lê Cảnh Định TS. Lê Thị Thanh Liễu | Hóa sinh vô cơ | Học kỳ 3, năm 2 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | PGS.TS. Nguyễn Phi Hùng TS. Lê Duy Thanh | Hóa sinh thực phẩm | Học kỳ 3, năm 2 |  |  | 3 |  | - Giảng viên chủ trì ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp  - Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | PGS. TS. Nguyễn Tiến Trung TS. Nguyễn Ngọc Trí | Mô phỏng và tính toán trong vật liệu | Học kỳ 3, năm 2 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | TS. Nguyễn Lê Tuấn  TS. Lê Cảnh Định | Các phương pháp phổ trong hóa học | Học kỳ 3, năm 2 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | TS. Nguyễn Văn Kim  TS. Huỳnh Thị Miền Trung | Chất màu vô cơ | Học kỳ 3, năm 2 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | TS. Nguyễn Văn Thắng  PGS.TS. Nguyễn Phi Hùng | Xúc tác | Học kỳ 3, năm 2 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | TS. Huỳnh Thị Miền Trung PGS.TS. Võ Viễn | Điện hóa học ứng dụng | Học kỳ 3, năm 2 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | TS. Huỳnh Thị Miền Trung PGS.TS. Võ Viễn | Hóa học bề mặt kích thước nano | Học kỳ 3, năm 2 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | TS. Nguyễn Văn Kim TS. Lê Cảnh Định | Hóa học silicate | Học kỳ 3, năm 2 |  |  | 3 |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |
|  | BM Hóa học | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4, năm 2 |  |  |  |  | Giảng viên cơ hữu ngành, thực hiện chương trình, giảng dạy, hướng dẫn đề án tốt nghiệp |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
|  | TS. Nguyễn Lê Tuấn, Trưởng Khoa | TS, 2012 | Hóa hữu cơ |  |
|  | TS. Phan Thanh Hải, Phó trưởng khoa | TS, 2012 | Khoa học Tự nhiên |  |
|  | TS. Trần Thanh Sơn, Phó trưởng khoa | TS, 2013 | Di truyền-Genomics |  |
|  | TS. Ngô Anh Tú | TS, 2014 | Quy hoạch-Môi trường |  |

**2. Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
|  | 5652/QĐ-BGDĐT; 28/12/2018; B2019-DQN-11 | Đề tài cấp Bộ | Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất kim loại chuyển tiếp với một số phối tử  (N,N-dialkylthiourea)benzamidine ba càng chứa hợp phần α-amino axit | TS. Lê Cảnh Định | 2463/QĐ-BGDĐT; 30/8/2022; | 20/9/2022 | Đạt | TS. Huỳnh Thị Miền Trung  TS. Trương Thị Cẩm Mai  Ths. Phạm Ngọc Thạch  TS. Nguyễn Văn Thắng  PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung |  |
|  | T2016.504.10 | Đề tài cấp cơ sở | Nghiên cứu các phức chất đa nhân kim loại chuyển tiếp d-f trên cơ sở phối tử thioure | TS. Lê Cảnh Định | 597/QĐ-ĐHQN ngày 11/5/2017 | 17/5/2017 | Đạt | TS. Trương Thị Cẩm Mai;  TS. Trần Thị Thu Phương;  TS. Lê Thị Thanh Thúy |  |
|  | T05.201.17 | Đề tài cấp cơ sở | Nghiên cứu sự hấp phụ của HCHO và một số phân tử khác trên bề mặt Hidrotalcite mất nước một phần bằng phương pháp động lực phân tử lượng tử | TS. Nguyễn Thị Lan | 877/QĐ-ĐHQN ngày 02/07/2007 | 30/8/2007 | Khá |  |  |
|  | T08.246.16 | Đề tài cấp cơ sở | Xây dựng hệ thống bài giảng Hóa học lớp12 bằng phần mềm hyperchem | TS. Nguyễn Thị Lan | 1702/QĐ-ĐHQN ngày 08/12/2009 | 21/01/2010 | Khá |  |  |
|  | 104.03-2012.12 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu lý thuyết liên kết hiđro chuyển dời xanh C-H...O, tương tác axit-bazơ Lewis và tương quan của chúng đến khả năng hòa tan của một số hợp chất hữu cơ trong CO2 | PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung |  |  | Đạt | PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung, PGS.TS. Nguyễn Phi Hùng,  TS. Nguyễn Lê Tuấn,  PGS.TS. Trần Thành Huế,  TS. Phạm Vũ Nhật,  Ths. Nguyễn Minh Tâm |  |
|  | 104.06-2013.06 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu lí thuyết cơ chế hình thành cấu trúc và bản chất liên kết hóa học của một số cluster silic pha tạp bởi kim loại chuyển tiếp | PGS.TS. Vũ Thị Ngân |  |  | Đạt | PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung |  |
|  | 104.06-2014.08 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu so sánh về độ bền và bản chất liên kết hiđro C-H∙∙∙Y (Y = O, N, pi) bằng phương pháp hóa học lượng tử”. | PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung |  |  | Đạt | PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung, PGS.TS. Nguyễn Phi Hùng,  TS. Vũ Thị Ngân,  ThS. Nguyễn Thị Thu Trang,  TS. Nguyễn Lê Tuấn,  CN. Hồ Quốc Đại |  |
|  | 104.06-2015-97 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu ảnh hưởng của kim loại chuyển tiếp dãy 3d và kích thước cluster đến cấu trúc hình học, độ bền và thuộc tính electron của cluster germani pha tạp bằng phương pháp hóa học lượng tử | PGS.TS. Vũ Thị Ngân |  |  | Đạt | PGS.TS. Vũ Thị Ngân |  |
|  | 104.06-2017.11 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu các phức tương tác của một số hợp chất hữu cơ có nhóm chức với CO2 và H2O bằng phương pháp hóa học lượng tử | PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung |  |  | Đạt | PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung, PGS.TS. Vũ Thị Ngân,  PGS.TS. Nguyễn Phi Hùng,  TS. Nguyễn Thị Ái Nhung,  TS. Nguyễn Lê Tuấn,  ThS. Nguyễn Ngọc Trí |  |
|  | 104.06-2020.28 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu liên kết hydro Csp2-H∙∙∙Z (Z=O, S, Se, Te) bằng phương pháp hóa học lượng tử | PGS.TS. Vũ Thị Ngân |  |  |  | PGS.TS. Vũ Thị Ngân,  PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung, PGS.TS. Nguyễn Thị Ái Nhung, PGS.TS. Nguyễn Phi Hùng,  ThS. Nguyễn Ngọc Trí,  CN. Phan Đặng Cẩm Tú |  |
|  | Quyết định số 335/QĐ-ĐHQN ngày 8/3/2011,  T.2011.201.01 | Cấp cơ sở | Điều chế diesel sinh học bằng phản ứng chuyển hóa este từ dầu jatropha sử dụng xúc tác chứa Al2O3 | TS. Nguyễn Thị Việt Nga | Quyết định số 2502/ QĐ-ĐHQN ngày 9/12/2011 | 22/12/2011 | Tôt | Hoàng Nữ Thùy Liên,  Thân Thị Mỹ Hương |  |
|  | Quyết định số 472/QĐ-ĐHQN ngày 26/3/2012,  T.2012.330.01 | Cấp cơ sở | Điều chế diesel sinh học từ dầu cám gạo sử dụng xúc tác chứa MCM-41 | TS. Nguyễn Thị Việt Nga | Quyết định số 3605/ QĐ-ĐHQN ngày 25/12/2012 | 04/01/2013 | Tốt | Hoàng Nữ Thùy Liên, Hoàng Thị Thanh Hải, Lê Thị Đặng Chi |  |
|  | Quyết định số 631/QĐ-ĐHQN ngày 01/4/2014,  T.2014.424.02 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu phản ứng oxi hóa toluen trên hệ xúc tác TiO2/MCM-41 | TS. Nguyễn Thị Việt Nga | Quyết định số 1565/ QĐ-ĐHQN ngày 7/4/2015 | 13/04/2015 | Xuất sắc | Nguyễn Văn Kim, Phạm Chí Tâm | 1 |
|  | T.2017.510.13 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu composit g-C3N4/ZnO | PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Nga | Quyết định số 930/ QĐ-ĐHQN ngày 30/5/2018 | 08/06/2018 | Xuất sắc | Nguyễn Văn Kim, Hoàng Nữ Thùy Liên |  |
|  | Quyết định số 3824/QĐ-BGDĐT ngày 25/9/2018, B2019-DQN-12 | Cấp Bộ | Nghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu GaN-ZnO và các perovskit ATiO3 (A = Ca, Sr, Ba) bởi g-C3N4 để ứng dụng làm chất xúc tác quang xử lý các hợp chất hữu cơ độc hại trong nước | PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Nga | Quyết định số 586/QĐ-BGDĐT ngày 02/02/2021 | 05/3/2021 | Đạt | Nguyễn Văn Kim, Võ Viễn, Trần Thị Thu Phương, Trương Thanh Tâm, Nguyễn Thị Lan, Huỳnh Thị Minh Thành, Lê Thị Thanh Liễu |  |
|  | Quyết định số 502/QĐ-ĐHQN ngày 13/4/2016,  T.2016.502.08 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu biến tính Ta2O5 để làm chất xúc tác quang trong vùng ánh sáng khả kiến | TS. Nguyễn Văn Kim | Quyết định số 594/QĐ-ĐHQN ngày 11/5/2017 | 15/05/2017 | Xuất sắc | Huỳnh Thị Minh Thành, Lê Thị Thanh Liễu, Nguyễn Văn Lượng |  |
|  | Quyết định số 472/QĐ-ĐHQN ngày 26/3/2012  T.2012.333.04 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu tổng hợp chất màu trên hệ nền spinen titanat bởi nguyên tố gây màu coban | TS. Nguyễn Văn Kim | Quyết định số 3606/QĐ-ĐHQN ngày 25/12/2012 | 04/01/2013 | Tốt | Diệp Thị Lan Phương |  |
|  | T.2010.285.25 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu tổng hợp chất màu trang trí gạch ốp lát từ nguồn nguyên liệu tự nhiên | TS. Nguyễn Văn Kim | Quyết định số 16/QĐ-ĐHQN ngày 06/01/2011 | 25/01/2011 | Tốt | Diệp Thị Lan Phương |  |
|  | B2019-DQN-562-04 | Cấp Bộ | Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang thế hệ mới kiểu Z-Scheme nhằm ứng dụng xử lý dư lượng chất kháng sinh trong môi trường nước | PGS. TS. Nguyễn Thị Diệu Cẩm | 339/QĐ-BGDĐT ngày 15/01/2021 | 03/02/2021 | Đạt | Trần Thị Thu Phương, Trương Thanh Tâm, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Tấn Lâm, Nguyễn Thị Lan, Đặng Nguyên Thoại |  |
|  | T2019.612.07 | Cấp cơ sở | Cải tiến quá trình ester hóa cho dầu ăn phế thải có hàm lượng axit cao trong công nghệ sản xuất diesel sinh học | TS. Đặng Nguyên Thoại | 793/QĐ-ĐHQN ngày 15/5/2020 | 22/05/2020 | Tốt | Ngô Thị Hiền, Đỗ Thị Diễm Thúy |  |
|  | T2020.659.07 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu khả năng hấp phụ kháng sinh sulfamethoxazole trên bề mặt TiO2 bằng phương pháp hóa học tính toán | Nguyễn Ngọc Trí | 1255/QĐ-ĐHQN ngày 24/5/2022 | 31/5/2022 | Khá | Nguyễn Thị Lan, Phạm Ngọc Thạch, Phạm Thị Minh Tâm |  |
|  | T2020.657.05 | Cấp cơ sở | Tổng hợp composite BiOI/BiOCl và khảo sát hoạt  tính xúc tác quang trong vùng ánh sáng khả kiến | Nguyễn Tấn Lâm | 839/QĐ-ĐHQN, 08/4/2021 | 16/4/2021 | Tốt | Nguyễn Tấn Lâm; Trương Công Đức; Nguyễn Đình Dốc | MC-01 |
|  | 104.03.06.09 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu điều chế các vật liệu mới để làm xúc tác cho phản ứng sản xuất biodiesel và hấp phụ các hợp chất hữu cơ độc hại có trong nước | Võ Viễn |  | 07-03-2012 | Đạt | Võ Viễn, Nguyễn Phi Hùng,  Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu Phương,  Trương Thanh Tâm |  |
|  | 104.03-2011.11 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu tổng hợp các vật liệu xúc tác quang mới cho phản ứng tách nước và oxi hóa các hợp chất hữu cơ có trong dung dịch nước | Võ Viễn |  | 06-02-2015 | Đạt | Võ Viễn, Nguyễn Phi Hùng,  Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu Phương,  Trương Thanh Tâm |  |
|  | 104.06-2015.94 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu MS2 (M = Mo, W) có cấu trúc nano để làm điện cực anốt hiệu năng cao cho pin liti | Võ Viễn |  | 15-09-2019 | Đạt | Võ Viễn, Cao Văn Hoàng,  Nguyễn Văn Kim,  Trương Thanh Tâm |  |
|  | B2009-28-18 | Bộ GD&ĐT | Nghiên cứu tổng hợp các vật liệu mao quản để xử lý các hợp chất hữu cơ độc hại trong nước | Võ Viễn |  | 15-10-2011 | Tốt | Võ Viễn, Trương Thanh Tâm, Trần Thị Thu Phương, Ngô Thị Thanh Hiền |  |
|  | B2016-DQN-01 |  | Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng composit SnO2/oxit graphit/g-C3N4 có khả năng lưu trữ li cao để làm anốt cho pin sạc liti | Võ Viễn |  | 11-04-2019 | Xuất sắc | Võ Viễn, Nguyễn Phi Hùng, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Thị Vương Hoàn, Nguyễn Lê Tuấn, Nguyễn Văn Kim |  |
|  | 16-496RG/CHE/AS\_G-FR3240293298 | UNESCO | Reinforcing the research capabilities of material science group at Quy Nhon University-Vietnam in solving local problems | Võ Viễn |  | 04-02-2020 | Đạt | Võ Viễn, Nguyễn Minh Vương, Hoàng Nhật Hiếu |  |
|  | T2017.509.12 | cấp cơ sở | Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực tổ hợp có hoạt tính xúc tác điện hóa và định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu | Huỳnh Thị Lan Phương | 1168/QĐ-ĐHQN; 09/07/2018 | 16/07/2018 | Tốt | Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Lượng |  |
|  | 735/ QĐ-ĐHQN; 25/03/2021; T2021.701.04 | cấp cơ sở | Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực tổ hợp các kim loại có hoạt tính xúc tác điện hóa và ứng dụng cho pin nhiên liệu kiềm glycerol | Huỳnh Thị Lan Phương | 2991/QĐ-ĐHQN; 30/09/2022 | 05/10/2022 | Khá | Huỳnh Thị Lan Phương |  |
|  | T2018.559.08 | cấp cơ sở | Nghiên cứu biến tính vật liệu (Cr) MIL-101 và ứng dụng xúc tác phản ứng oxi hóa octen -1 | Huỳnh Thị Minh Thành | 1322/QĐ-ĐHQN; 02/07/2019 | 09/ 07/ 2019 | Tốt | Nguyễn Văn Lượng |  |
|  | T.19-TN-10 | cấp cơ sở | Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại Fe3O4/MIL-101 và ứng dụng | Huỳnh Thị Minh Thành | 3095/QĐ-ĐHSP; 13/12/2019 | 17/ 12/ 2019 | Xuất sắc | Huỳnh Thị Minh Thành |  |
|  | T2017.506.09 | Cấp cơ sở | Tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác quang của vật liệu composit TiO2 trên nền graphen và g-C3N4. | Lê Thị Thanh Liễu | 797/QĐ-ĐHQN | 25/07/  2018 | Khá | Nguyễn Văn Kim  Trương Công Đức |  |
|  | T2021.705.08 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu cơ chế phản ứng phân hủy quang và vai trò của graphen trong hệ vật liệu TiO2/graphen/g-C3N4 | Lê Thị Thanh Liễu | 2875/QĐ-ĐHQN | 27/9/2022 | Khá | Trương Công Đức |  |
|  | T2018.558.07 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng blend cellulose acetate-polyurethane ứng dụng xử lý kim loại nặng trong môi trường nước | Đặng Thị Tố Nữ | 15/QĐ-ĐHQN ngày 07/01/2020 | 14/01/2020 | Khá | Lê Thị Cẩm Nhung, Phạm Thị Minh Tâm |  |
|  | KC.02.08/16-20 | Cấp Quốc Gia | Nghiên cứu thu hồi và tách đất hiếm từ mỏ Nam Đề Gi để sản xuất phân bón vi lượng | Cao Văn Hoàng | 261/QĐ-BKHCN | 04/7/2021 | Đạt | Võ Viễn, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Lượng, Võ Minh Thứ, Nguyễn Lê Tuấn, Đặng Thị Tố Nữ |  |
|  | B2014-28-39 | Bộ GD & ĐT | Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của vật liệu nano-composit Fe3O4/graphen để xử lý asen và kim loại nặng trong môi trường nước bị ô nhiễm | Nguyễn Thị Vương Hoàn |  |  | Đạt | Nguyễn Thị Vương Hoàn, Trần Thị Thu Phương, Nguyễn Ngọc Minh, Võ Viễn, Nguyễn Phi Hùng, Đoàn Minh Thủy |  |
|  | 104.06-2017.56 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu tổng hợp màng trên cơ sở graphen và graphen biến tính ứng dụng để lọc nước biển và xử lý môi trường. | Nguyễn Thị Vương Hoàn |  |  | Đạt | Nguyễn Thị Vương Hoàn, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Văn Thằng, Lê Hà Giang, Nguyễn Ngọc Tuệ, Trương Thanh Tâm |  |
|  | B2019-DQN-562-03 | Bộ GD & ĐT | Nghiên cứu tổng hợp nanocomposite MFe2O4 (M = Fe, Co, Ni)/ graphen và vật liệu trên cơ sở graphen biến tính ứng dụng trong xử lý môi trường và cảm biến điện hóa. | Nguyễn Thị Vương Hoàn |  |  | Đạt | Nguyễn Thị Vương Hoàn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hồng Trang, Nguyễn Văn Thằng, Nguyễn Thị Liễu, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Hoàng Anh |  |
|  | B2019-DQN-562-04 | Bộ GD & ĐT | Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang thế hệ mới kiểu Z-scheme nhằm ứng dụng xử lý dư lượng chất kháng sinh trong môi trường nước |  |  |  | Đạt | Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Trần Thị Thu Phương, Trương Thanh Tâm, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Tấn Lâm, Nguyễn Thị Lan, Phạm Thanh Đồng, Đặng Nguyên Thoại, Nguyễn Hồng Thự |  |
|  | T2013.393.02 | Cấp cơ sở | Biến tính SBA-15 bằng muối zirconi để tăng tính axit, làm xúc tác cho quá trình cracking dầu nhờn thải | Trương Thanh Tâm | 59/QĐ-ĐHQN ngày 02/01/2014 | 08/01/2014 | Xuất sắc |  |  |
|  | T2016.503.09 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu tổng hợp xúc tác trên nhiều chất mang khác nhau cho quá trình cracking oxy hóa phân đoạn dầu có nhiệt độ sôi cao | Trương Thanh Tâm |  |  | Tốt |  |  |
|  | 104.99.2019.49 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang dị thể đa pha lai ghép liên hợp thế hệ mới g-C3N4/Ag/XVO4@MnFe2O4 (X = Bi, In) nhằm ứng dụng xử lý dư lượng các chất kháng sinh trong môi trường nước |  |  |  | Đạt | Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Trần Thị Thu Phương, Cao Văn Hoàng, Phạm Thanh Đồng, Mai Hùng Thanh Tùng, Trần Thị Thu Phương |  |
|  | 104.99.2016.29 | Đề tài cấp quốc gia (Nafosted) | Tổng hợp và biến tính tantan nitrua nhằm ứng dụng làm chất xúc tác quang cho phản ứng khử CO2 trong vùng ánh sáng khả kiến tạo nhiên liệu tái sinh |  |  |  | Đạt | Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Trần Thị Thu Phương, Cao Văn Hoàng, Phạm Thanh Đồng, Mai Hùng Thanh Tùng, Trần Thị Thu Phương |  |
|  | BB2017-DQN-04 | Cấp Bộ | Nghiên cứu tổng hợp cấu trúc và thăm dò khả năng ức chế tế bào ung thư của dãy phức chất Platin(II) chứa Eugenol/Anetol và amine | TS. Trương Thị Cẩm Mai | 4634/QĐ-BGDĐT ngày 02.12.2019 | 14/12/2019 | Đạt | Nguyễn Thị Thanh Chi, Lê Cảnh Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thị Thanh Liễu, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Thanh Xuân |  |
|  | T2011.292.02 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu tổng hợp và cải thiện tính axit của vật liệu mao quản trung bình để làm xúc tác trong công nghiệp chế biến dầu thô | Trương Thanh Tâm | 50/QĐ-ĐHQN ngày 10/01/2012 | 16/01/2012 | Tốt |  |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
|  | **Lan Nguyen Thi**, Thi Thuy Trang Phan, **Tri Nguyen Ngoc**, N.S.M. Viswanath, Hang T.T. Le, Lan Tran Thi, Nguyen Tien-Trung, **Le Tuan Nguyen**, Dao Ngoc Nhiem, Ha Tran Huu, **Vien Vo**, 2022, “Prussian Blue decorated g-C3N4 – From novel synthesis to insight study on charge transfer strategy for improving visible-light driven photoFenton catalytic activity”, *Journal of Alloys and Compounds,*<https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.165331>, ISSN: 0925-8388. |  |
|  | Hong Nhung Thi Nguyen, Phi Nguyen Ngoc, Ha Tran Huu, Thi Thuy Trang Phan, Duc Nhan Nguyen, Thanh Huong Thi Nguyen, Thang Nguyen Van, **Lan Nguyen Thi**, Minh Kha Le, Van Man Tran, My Loan Phung Le, **Vien Vo**, 2022, “A novel synthesis of GeO2/Ge composite as an anode material for lithium-ion batteries”, *Chemical Physics Letters,*<https://doi.org/10.1016/j.cplett.2022.139747>, ISSN: 0009-2614. |  |
|  | [Quoc Dat Le](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009261422002172?dgcid=coauthor#!), [Phi Nguyen Ngoc, Ha Tran Huu, Thanh Huong Thi Nguyen, Thang Nguyen Van, **Lan Nguyen Thi**, Minh Kha Le, Van Man Tran, My Loan Phung Le, **Vien Vo**, 2022, “](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009261422002172?dgcid=coauthor#!) A novel anode Sn/g-C3N4 composite for lithium-ion batteries”, [*Chemical Physics Letters*](https://www.sciencedirect.com/journal/chemical-physics-letters), [Volume 796](https://www.sciencedirect.com/journal/chemical-physics-letters/vol/796/suppl/C), 139550,<https://doi.org/10.1016/j.cplett.2022.139550>, ISSN: 0009-2614. |  |
|  | Huu Ha Tran, Le Hang TT, Nguyen Thanh Huong, **Thi Lan Nguyen**, **Vien Vo**, Im Won Bin, 2021, “Facile Synthesis of SnS2@ g-C3N4 Composites as High Performance Anodes for Lithium Ion Batteries”, *Journal of Applied Surface Science,* APSUSC­\_149312, S0169-4332(21)00388-3,<http://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.149312>, ISSN: 0169-4332. |  |
|  | Thanh Huong Nguyen Thi, Ha Tran Huu, Hung Nguyen Phi, Van Phuc Nguyen, Quoc Dat Le, **Lan Nguyen Thi**, Thi Thuy Trang Phan, **Vien Vo**, 2021, “A facile synthesis of SnS2/g-C3N4 S-scheme heterojunction photocatalyst with enhanced photocatalytic performance”, *Advanced Materials and Devices*,<https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2021.11.004>, ISSN: 2468-2179. |  |
|  | Ha Tran Huu, Hang T. T. Le, Thanh Huong Nguyen, **Lan Nguyen Thi**, **Vien Vo**, Won Bin Im, 2021, “One-pot synthesis of SnS2 Nanosheets supported on g-C3N4 as high capacity and stable cycling anode for sodium-ion batteries” *Int J Energy Res*, 1–16, DOI: 10.1002/er.7377, ISSN: 1099-114X. |  |
|  | Thi Thuy Trang Phan, Thi Thanh Huong Nguyen, Ha Tran Huu, Thanh Tam Truong, **Le Tuan Nguyen**, Van Thang Nguyen, Vy Anh Tran, **Thi Lan Nguyen**, Hong Lien Nguyen, and **Vien Vo**, 2021, “Hydrothermal Synthesis of MoS2/rGO Heterostructures for Photocatalytic Degradation of Rhodamine B under Visible Light” *Journal of Nanomaterials,* <https://doi.org/10.1155/2021/9941202>, ISSN: 1687-4110. |  |
|  | Ha Tran Huu, My Duyen NguyenThi , Van Phuc Nguyen , **Lan Nguyen Thi** , Thi Thuy Trang Phan , Quoc Dat Hoang , Huy Hoang Luc , Sung Jin Kim, **VienVo**, 2021, “One‑pot synthesis of S‑scheme MoS2/g‑C3N4 heterojunction as efective visible light photocatalyst” *Scientifc Reports,*  <https://doi.org/10.1038/s41598-021-94129-0>, ISSN: 2045-2322. |  |
|  | **Tan Lam Nguyen**, Viet Dinh Quoc, **Thi Lan Nguyen**, Thi Thanh Thuy Le, Thanh Khan Dinh, Van Thang Nguyen, and Phi Hung Nguyen, 2021, “Visible-Light-Driven SO42-/TiO2 Photocatalyst Synthesized from Binh Dinh (Vietnam) Ilmenite Ore for Rhodamine B Degradation” *Journal of Nanomaterial,* Article ID 8873181,<https://doi.org/10.1155/2021/8873181>, ISSN: 1687-4110. | MC-02 |
|  | **Nguyen Thi Lan**, Vo Hoang Anh, Hoang Duc An, Nguyen Phi Hung, Dao Ngoc Nhiem, Bui Van Thang, Pham Khac Lieu, and Dinh Quang Khieu, 2020, “Synthesis of C-N-S-Tridoped TiO2 from Vietnam Ilmenite Ore and Its Visible Light-Driven-Photocatalytic Activity for Tetracyline Degradation”, *Journal of Nanomaterials*, pp. 1-14, Article ID 1523164, <https://doi.org/10.1155/2020/1523164>, ISSN: 1687-4110. |  |
|  | Tung Mai Hung Thanh, Nguyen Thi Dieu Cam, Doan Van Thuan, Pham Van Quan, Cao Van Hoang, Tran Thi Thu Phuong, **Nguyen Tan Lam**, **Nguyen Thi Lan**, et al, 2019, "Novel direct Z-scheme AgI/N–TiO2 photocatalyst for removal of polluted tetracycline under visible irradiation" *Ceramics International* 46, no. 5, 6012-6021,<https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.11.058>, ISSN: 0272-8842. | MC-03 |
|  | Thuy Le Thi Thanh**, Lan Nguyen Thi**, Trinh Tran Dinh, Noi Nguyen Van, 2019, “Enhanced Photocatalytic Degradation of Rhodamine B Using C/Fe Co-Doped Titanium Dioxide Coated on Activated Carbon”*,* *Journal of Chemistry*, Hindawi,<https://doi.org/10.1155/2019/2949316>, ISSN: 2090-9071. |  |
|  | **Nguyễn Thị Lan,** “Degradation of recalcitrant organic pollutants by modified TiO2 photocatalysts”, 2022 VietnamJournal of Catalysis and Adsorption, 11 – issue 2, tr 98-102, [https://doi.org/10.51316/jca.2022.035](http://doi.org/10.51316/jca.2020.035), ISSN: 0866-7411. |  |
|  | Hoàng Đức An, **Nguyễn Thị Lan**, “Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải hồ nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học remideate”, 2022, *Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học,* tập 27, số 2, tr 35-41, ISSN: 0868-3224. |  |
|  | **Nguyễn Thị Lan**, Hoàng Đức An, “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học remediate kết hợp sục khí”, 2022, *Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học,* tập 27, số 2, tr 231-237, ISSN: 0868-3224. |  |
|  | Ngô Văn Ngọc, **Nguyễn Thị Lan**, Trần Hữu Hà, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Thắng, Phan Thị Thùy Trang, **Võ Viễn**, 2022, “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu g-C3N4 khuyết nitro ứng dụng làm chất xúc tác quang*” Tạp chí Hóa học & Ứng dụng*, số 3(62), 9/2022, tr 73-77, ISSN: 1859-4069. |  |
|  | Ngô Văn Ngọc, Võ Hoàng Anh, Phan Thị Thùy Trang, Diệp Thị Lan Phương, **Nguyễn Thị Lan**, 2021 “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ag3PO4 biến tính Mo ứng dụng cho quá trình quang xúc tác phân hủy RhB dưới vùng ánh sáng khả kiến”, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 10 – special issue 1, tr 46-51, <https://doi.org/10.51316/jca.2021.088>, ISSN: 0866-7411. |  |
|  | Tran Huu Ha, Ngo Van Ngoc, **Vo Vien**, **Nguyen Thi Lan**, 2021, “Synthesis of Mo-Modified TiO2 Material with Enhanced Photocatalytic activity” Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 10 – special issue 1, tr 59-65,<https://doi.org/10.51316/jca.2021.090>, ISSN: 0866-7411. |  |
|  | Mai Hùng thanh Tùng, Phạm Thị Lan Phương, Nguyễn Chí Công, **Nguyễn Thị Lan,** Trần Thị Thu Hiền, Trần Thị Thu Phương, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Nguyễn Trí Quốc, 2021, “Tổng hợp vật liệu InVO4 và khảo sát hoạt tính xúc tác quang trong vùng nhìn thấy” *Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học* – số 4A, tập 26, trang 41-46, ISSN: 0868-3224. |  |
|  | Le Thi Thanh Thuy , **Nguyen Thi Lan,** 2021, **“**Synthesis, structural characterization and application of N-doped TiO2 photocatalyst under visible-light irradiation”, *Hue University Journal of Science: Natural Science,* Vol. 130, No. 1B, 69–74, pISSN 1859-1388. |  |
|  | **Nguyen Thi Lan,** Vo Hoang Anh, Nguyen Van Thang, Lê Thị Cam Nhung, Le Thi Thanh Thuy, Nguyen Phi Hung, 2020, “Influence of the annealing temperature on the tetracycline photocatalytic degradation of (C, N, S) co-doped TiO2 materials”, *Science Journal of Quy Nhon university,* 14(3),pp 79-87, ISSN: 1859-0357. |  |
|  | **Nguyễn Thị Lan**, Lê Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Việt Kiều, Nguyễn Phi Hùng, **Võ Viễn**, “Tổng hợp và biến tính TiO2 từ quặng ilmenite Bình Định bằng thioure”, *Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học* - tập 24, số 1/2019, ISSN: 0868-3224. |  |
|  | **Nguyễn Thị Lan**, Võ Hoàng Anh, Lê Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Đình Tuyến, Lê Thị Thanh Thúy, Nguyễn Phi Hùng, 2019, “Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng quang xúc tác phân hủy dung dịch tetracycline của vật liệu TiO2 pha tạp C, N, S”, *Tạp chí Hóa Học*, 57 (4E1, 2), trang 214-219, ISSN: 0866-7144. |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Sương, Nguyễn Thị Phương Lệ Chi, Phạm Thanh Đồng, Mai Hùng Thanh Tùng, Trần Thị Thu Phương, **Nguyễn Tấn Lâm**, **Nguyễn Thị Lan**, Đặng Nguyên Thoại, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, 2019, “Tổng hợp vật liệu compozit AgI/N-TiO2 có hoạt tính quang xúc tác cao trong vùng ánh sáng khả kiến”, *Tạp chí Hóa Học*, tập 57, số 4E1,2, tr 214-218, ISSN: 0866-7144. | MC-04 |
|  | Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thanh Cẩm, Phạm Thị Trinh, **Nguyễn Thị Lan**, Nguyễn Văn Nghĩa, Trần Thị Thu Phương, **Võ Viễ**n, 2018, “Hoạt tính quang xúc tác của ZnO được cải thiện bởi biến tính CuO” **,** *Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam*, Vol 7(No2), tr. 23-29, ISSN: 0866-7411. |  |
|  | Nguyễn Thị Việt Nga, **Võ Viễn** (2017), Tổng hợp và tính chất xúc tác quang của Ag/GaN-ZnO, Tổng hợp và tính chất xúc tác quang của Ag/GaN-ZnO, 55 (3e12), 284-289. |  |
|  | Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Hữu Hà, **Võ Viễn** (2017), Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu composit MoS2/g-C3N4, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, T6. (No2), 115-119. |  |
|  | Nguyen Thi Viet Nga, **Vo Vien** (2017), The photocatalytic activity of g-C3N4/Ta2O5 composite under visible light irradiation, Vietnam Journal of Chemistry, 55(2), 172-177, DOI:10.15625/2525-2321.2017-00439. |  |
|  | Nguyễn Thị Việt Nga, **Võ Viễn** (2017), Tổng hợp và cơ chế hình thành dung dịch rắn GaN-ZnO, Tạp chí Hóa học, 55 (2e), 73 – 76. |  |
|  | Nguyễn Thị Việt Nga, **Võ Viễn** (2017), Tổng hợp và hoạt tính xúc tác quang của composit g- g-C3N4/GaN-ZnO, Tạp chí Hóa học, 55 (2e), 77 – 82. |  |
|  | **Võ Viễn**, Nguyễn Thị Việt Nga (2017), Tổng hợp và hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến của vật liệu MWO4/CNT (M=Co, Cu, Ni), Tạp chí Hóa học, 55 (2e), 88 – 92 |  |
|  | **Võ Viễn**, Nguyễn Thị Việt Nga (2017), Tổng hợp các vật liệu MWO4/SBA-15 và MWO4/CNT (M: Zn, Mn) ứng dụng làm chất xúc tác quang trong vùng ánh sáng khả kiến, Tạp chí Hóa học, 55 (2e), 93 – 99. |  |
|  | Nguyen Van Kim, Nguyen Thi Viet Nga, Tran Thi Thu Phuong, **Nguyen Le Tuan**, **Vo Vien** (2018), Synthesis of g-C3N4/ZnO composites with enhanced photocatalytic activity under visible light, Vietnam Journal of Chemistry, 56(2), 220-225. |  |
|  | Nguyen Thi Viet Nga, Trần Thị Thanh Cẩm, Hoàng Nữ Thùy Liên, Nguyễn Văn Kim (2019), Ảnh hưởng của tỉ lệ khối lượng đến hoạt tính quang xúc tác của compozit ZnO/CuO, Tạp chí Hóa học, 57(2e12), 36-41 |  |
|  | Nguyễn Thị Việt Nga**,** Lê Thị Kiều My, Trần Thị Thu Phương, Nguyễn Văn Kim (2019), Tổng hợp và hoạt tính quang xúc tác của compozit CuOx/g-C3N­4, Tạp chí Hóa học, 57(2e12), 42-47. |  |
|  | Nguyễn Thị Việt Nga, Đào Ái Nhi, Nguyễn Văn Lượng, Trần Thị Thu Phương, NguyễnVăn Kim (2019), Tổng hợp và hoạt tính xúc tác quang của compozit g-C3N4/ZnS cho sự phân hủy metylen xanh, Tạp chí Hóa học, 57(4c 1, 2), 136-140 |  |
|  | Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Y Phụng, Trương Công Đức, Nguyễn Lê Tuấn, NguyễnVăn Kim (2019), Tổng hợp và hoạt tính xúc tác quang của compozit g-C3N4/Cu2O trong vùng ánh sáng khả kiến, Tạp chí Hóa học, 57(4c 1, 2), 259-263. |  |
|  | Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Thị Việt Nga, Nguyễn Văn Phong, **Võ Viễn** (2020), Tổng hợp composite g-C3N4/GaN-ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt có hoạt tính xúc tác quang cao dưới ánh sáng khả kiến, Tạp chí Hóa học, 58(5E12), 143-148 |  |
|  | Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Thị Việt Nga, Võ Thị Thanh Tuyền, **Võ Viễn** (2020), Tổng hợp và hoạt tính xúc tác quang phân hủy metylen xanh dưới vùng ánh sáng khả kiến của composite ZnO/CuO, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, 9(3), 94-100 |  |
|  | Nguyễn Văn Kim, Huỳnh Thị Minh Thành (2020), Tổng hợp vật liệu Fe3O4/MIL-101 và đánh giá hoạt tính xúc tác quang, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, 9(3), 40-44 |  |
|  | Kim Nguyen Van, Viet Nga Nguyen Thi, Thu Phuong Tran Thi, Thanh Tam Truong, Thanh Lieu Le Thi, Ha Tran Huu, Van Thang Nguyen, **Vien Vo** (2021), A novel preparation of GaN-ZnO/g-C3N4 photocatalyst for methylene blue degradation, Chemical Physics Letters, 763, 138191.<https://doi.org/10.1016/j.cplett.2020.138191> |  |
|  | Van Kim Nguyen, Viet Nga Nguyen Thi, Huu Ha Tran, Thu Phuong Tran Thi, Thanh Tam Truong and **Vo Vien**, (2021) A facile synthesis of g-C3N4/BaTiO3 photocatalyst with enhanced activity for degradation of methylene blue under visible light, Bulletin of Materials Science, 44(1).<https://doi.org/10.1007/s12034-020-02277-2> |  |
|  | Kim Nguyen Van, Ha Tran Huu, Viet Nga Nguyen Thi, Thanh Lieu Le Thi, Duy Huong Truong, Thanh Tam Truong, Ngoc Nhiem Dao, **Vien Vo**, Dai Lam Tran, Yasser Vasseghian (2022), Facile construction of S-scheme SnO2/g-C3N4 photocatalyst for improved photoactivity, Chemosphere, 289, 133120  <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.133120> |  |
|  | Kim Nguyen Van, Ha Tran Huu, Viet Nga Nguyen Thi, Thanh-Lieu Thi Le, Quoc Dat Hoang, Quoc Viet Dinh, **Vien Vo**, Dai Lam Tran, Fares Almomani, Yasser Vasseghian (2022), Construction of S-scheme CdS/g-C3N4 nanocomposite with improved visible-light photocatalytic degradation of methylene blue, Enviromental research, 206, 112556.  <https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.112556> |  |
|  | Thanh-Lieu T. Le, Thanh-Hiep T. Le, Nguyen Van Kim, Hao Van Bui, Le Truong Giang, **Vo Vien** (2021), Controlled Growth of TiO2 Nanoparticles on Graphene by Hydrothermal Method for Visible-Light Photocatalysis, Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 6, 516–527.  <https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2021.07.003> |  |
|  | Hồ Hoàng Như Thảo, Trần Châu Giang, Nguyễn Bích Nhật, Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Ái Trinh, Huỳnh Thị Thùy Viên, Phan Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Văn Kim (2022), Vật liệu SnO2 nano dạng hạt: tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính quang xúc tác, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 11(1) 17–22. |  |
|  | **Dang Nguyen Thoai**, Qui Thanh Hoai Ta, Thanh Tam Truong, Huynh Van Nam, Giau Van Vo. Review on the recent development and applications of three dimensional (3D) photothermal materials for solar evaporators. Journal of Cleaner Production 293 (2021) 126122. SCI Impact Factor: 7.246. |  |
|  | Van Nam Huynh, **Nguyen Thoai Dang**, Thanh Tam Truong, Tho Van. Catalytic upgrading and enhancing the combustion characteristic of pyrolysis oil. International Journal of Green Energy 2021, 1 – 12. SCI Impact Factor: 1.45**0** |  |
|  | Ravindra Kumar, Anil Kumar, **Dang Nguyen Thoai.** Solar Thermal Application for Crop Residue Management (Chapter), Recent Advances in Mechanical Engineering (Book), Springer (Singapore) 2021, 303-315. |  |
|  | M.H.T. Tung, N.T.D. Cam, D.V. Thuan, P.V. Quan, C.V. Hoang, T.T.T. Phuong, N. T. Lam, T.T. Tam, N.T.P.L. Chi, N.T. Lan, **D.N. Thoai**, T-D Pham, Novel direct Z-scheme AgI/N–TiO2 photocatalyst for removal of polluted tetracycline under visible irradiation, Ceramics International 46 (5) 2020, 6012-6021. SCI Impact Factor: 3.830 |  |
|  | **D.N. Thoai**, C. Tongurai, K. Prasertsit, A. Kumar. Review on biodiesel production by two-step catalytic conversion. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 18 (2019) 101023. DOI: 10.1016/j.bcab.2019.101023. SCOPUS |  |
|  | **D.N. Thoai**, I. Chanakaewsomboon, K. Prasertsit, S. Photaworn, C. Tongurai. A novel inspection of mechanisms in conversion of refined palm oil to biodiesel with alkaline catalyst. Fuel 256 (2019) 115831. DOI: 10.1016/j.fuel.2019.115831. SCI Impact Factor: 5.128 |  |
|  | **D.N. Thoai,** C. Tongurai, K. Prasertsit, A. Kumar. Predictive capability evaluation of response surface methodology and artificial neural network in modeling and optimization of biodiesel production. International Journal of Applied Engineering Research (IJAER) ISSN 0973-4562 Volume 13, Number 10 (2018) pp. 7529-7540. SCOPUS |  |
|  | **D.N. Thoai,** C. Tongurai, K. Prasertsit, A. Kumar. A novel two-step transesterification process catalyzed by homogeneous base catalyst in the first step and heterogeneous acid catalyst in the second step. Fuel Processing Technology 168 (2017) 97– 104. DOI: 10.1016/j.fuproc.2017.08.014. SCI Impact Factor: 3.956 |  |
|  | **D.N. Thoai,** S. Photaworn, A. Kumar, K. Prasertsit, C. Tongurai. A Novel Chemical Method for Determining Ester Content in Biodiesel. Energy Procedia 138 (2017) 536-543. DOI: 10.1016/j.egypro.2017.10.156. SCOPUS |  |
|  | **D.N. Thoai,** A. Kumar, K. Prasertsit, C. Tongurai. Evaluation of Biodiesel Production Process by the Determining of the Total Glycerol Content in Biodiesel. Energy Procedia 138 (2017) 544-551. DOI: 10.1016/j.egypro.2017.10.157. SCOPUS |  |
|  | Phan Thi Thanh Phuong, Vo Van Tien, Nguyen Viet Quang, Le Thi Thanh Ngan, **Dang Nguyen Thoai**. Central Composite Design-Based Optimization for conversion of free fatty acids in oil extracted from coffee grounds into biodiesel. Journal of Science - Quy Nhon University2021, 15(3) 77 - 85. |  |
|  | **Dang Nguyen Thoai**, Ngo Thi Thanh Hien, Do Thi Diem Thuy. Production of biodiesel from esterified waste oil by NaOH catalyzed methanolysis: Influence of catalyst on soap formation and ester content. Journal of Chemistry and Application, 2020, 2(52) 22-26. |  |
|  | **Đặng Nguyên Thoại**, Nguyễn Thị Trúc Mỹ, Đặng Đông Nhật, Quảng Thanh Bình, Nguyễn Xuân Thảo. Áp dụng phương pháp bề mặt đáp ứng nghiên cứu phản ứng ester hóa dầu ăn phế thải bằng xúc tác axit. Tạp chí Công Thương, 2020, 4(6) 324-330. |  |
|  | Mai Hùng Thanh Tùng, Nguyễn Hồng Thự, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Thu Phương, **Đặng Nguyên Thoại**, Nguyễn Tấn Lâm, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Nguyễn Thúy Hường, Nguyễn Thị Phương Lệ Chi, Phạm Thanh Đồng, Nguyễn Văn Nội. Tổng hợp vật liệu xúc tác quang composite Ag3VO4/N-TiO2 nhằm ứng dụng phân hủy các hợp chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng ánh sáng khả kiến. Tạp chí Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2020, 25(2) 106-110. | MC-05 |
|  | Mai Hùng Thanh Tùng, Trần Hải Yến, Trần Thị Thu Phương, Trương Thanh Tâm, Cao Văn Hoàng, **Đặng Nguyên Thoại**, Nguyễn Tấn Lâm, Trương Công Đức, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Nguyễn Thị Phương Lệ Chi, Phạm Thanh Đồng. Tổng hợp vật liệu xúc tác quang composite AgI/BiVO4 nhằm ứng dụng phân hủy các chất hữu cơ ô nhiễm.Tạp chí Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2020, 25(2) 94-99. | MC-06 |
|  | **Dang Nguyen Thoai**, Pham Thi Le Hang, Dang Thi Lan, Pretreatment of Waste Cooking Oil with High Free Fatty Acids Content for Biodiesel Production: An Optimization Study Via Response Surface Methodology,Vietnam Journal of Chemistry, 2019, 57 (5), 568-573. |  |
|  | Tuyen T.T. Truong, Linh T.M. Le, Hoang V. Nguyen, Quan D. Nguyen, Man V. Tran, Quan Phung, Pasit Pakawatpanurut, An T. Nguyen, Trung T. Nguyen, Akhil Garg, Phung M.L. Le, Novel deep eutectic solvent-based on lithium bis(fluorosulfonyl)imide and Acetamide as high-performance electrolytes for 3.0 V asymmetric supercapacitor, Journal of Energy Storage 53 (2022) 105088 (12 pages) |  |
|  | Nguyen Tran Nguyen, Vo Viet Dai, Nguyen Ngoc Tri, Luc Van Meervelt, Nguyen Tien Trung, and Wim Dehaen, Experimental and theoretical studies on the synthesis of 1,4,5-trisubstituted pyrrolidine-2,3-diones, *Beilstein J. Org. Chem.* **2022,** *18,* 1140–1153. |  |
|  | Le Thi Tu Quyen, Vo Thi Kieu Nhu, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Tien Trung**,** Theoretical aspects of cooperativity and hydrogen bond in complexes of adenine and two formaldehyde molecules, Vietnam J. Chem., **2022**, *60 (special issue)*, 53-59 |  |
|  | Lan Nguyen Thi, Thi Thuy Trang Phan, Tri Nguyen Ngoc, N.S.M. Viswanathc, Hang T.T. Le, Lan Tran Thi, Nguyen Tien-Trung, **Le Tuan Nguyen**, Dao Ngoc Nhiem, Ha Tran Huu, Vien Vo, Prussian Blue decorated g-C3N4 – From novel synthesis to insight study on charge transfer strategy for improving visible-light driven photo-Fenton catalytic activity, Journal of Alloys and Compounds 916 (2022) 165331 (1-15 pages). |  |
|  | Ngo Vuong Hoang, Ngo Thi Hong Nhung, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Truong An,Thuc-Huy Duong, Nguyen Tien Trung, Roles of H2O in Comparison with H2S in the Complexes of Thioaldehydes and Hydrogen Chalcogenides, Vietnam J. Chem., 2021, 59(6), 862-869 |  |
|  | Nguyen Thi Thanh Cuc, Cam-Tu Dang Phan, Nguyen Thi Ai Nhung, Minh Tho Nguyen, Nguyen Tien Trung and Vu Thi Ngan, Theoretical aspects of Nonconventional Hydrogen bonds in the Complexes of Aldehydes and Hydrogen Chalcogenides, *J. Phys. Chem. A* 2021, 125, 48, 10291–10302 |  |
|  | Nguyen Thi Thanh Cuc, Nguyen Truong An, Vu Thi Ngan, Asit. K. Chandra, Nguyen Tien Trung, Importance of water and intramolecular interaction governs substantial blue shift of Csp2–H stretching frequency in the complexes between chalcogenoaldehydes and waters, RSC Advances, 2022, 12, 1998-2008 |  |
|  | [Thi-Quynh-Trang Nguyen](https://www.tandfonline.com/author/Nguyen%2C+Thi-Quynh-Trang), [Nguyen-Kim-Tuyen Pham](https://www.tandfonline.com/author/Pham%2C+Nguyen-Kim-Tuyen), [Nguyen Tien Trung](https://www.tandfonline.com/author/Trung%2C+Nguyen+Tien), [Nguyen Truong An](https://www.tandfonline.com/author/An%2C+Nguyen+Truong), [Dinh-Tri Mai](https://www.tandfonline.com/author/Mai%2C+Dinh-Tri), [Jirapast Sichaem](https://www.tandfonline.com/author/Sichaem%2C+Jirapast), [Bui-Linh-Chi Huynh](https://www.tandfonline.com/author/Huynh%2C+Bui-Linh-Chi), [Nguyen Thi Hong Anh](https://www.tandfonline.com/author/Anh%2C+Nguyen+Thi+Hong), [**Ngoc-Hong Nguyen**](https://www.tandfonline.com/author/Nguyen%2C+Ngoc-Hong)& [**Thuc-Huy Duong**](https://www.tandfonline.com/author/Duong%2C+Thuc-Huy)**,** Indicuen, a new hopane from Parmotrema indicum Hale growing in Vietnam, Natural Products Research, 2021, Page 1-8 |  |
|  | [Nguyen Thi Thanh Cuc](https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Cuc%2C+Nguyen+Thi+Thanh), [Le Thi Tu Quyen](https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Quyen%2C+le+Thi+Tu), [Ho Cong Hau](https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hau%2C+Ho+Cong), [Nguyen Thi Dieu Cam](https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Cam%2C+Nguyen+Thi+Dieu), [Vu Thi Ngan](https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ngan%2C+Vu+Thi), [Nguyen Tien Trung](https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Trung%2C+Nguyen+Tien), Effect of substituents on complex stability and characteristics of Csp2-H∙∙∙O/S and O/S-H∙∙∙S/Se hydrogen bonds in the systems of monosubstituted selenoformaldehyde with H2O and H2S, Vietnam J. Chem., 2021, 59(4), 527-535 |  |
|  | [Mai Dinh Tri](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tri+MD&cauthor_id=33876656), [Nguyen Tan Phat](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Phat+NT&cauthor_id=33876656), [Nguyen Tien Trung](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trung+NT&cauthor_id=33876656), [Cam-Tu D Phan](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Phan+CD&cauthor_id=33876656), [Phan Nhat Minh](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Minh+PN&cauthor_id=33876656), [Mai Thanh Chi](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chi+MT&cauthor_id=33876656), [Thi-Phuong Nguyen](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nguyen+TP&cauthor_id=33876656), [Chi Hien Dang](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dang+CH&cauthor_id=33876656), [Luu Hong Truong](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hong+Truong+L&cauthor_id=33876656), [Nguyen Kim Tuyen Pham](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pham+NKT&cauthor_id=33876656), [Trần Thị Ngọc Mai](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mai+TTN&cauthor_id=33876656), [Thuc-Huy Duong](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Duong+TH&cauthor_id=33876656), A new 26-norlanostane from Phlogacanthus turgidus (Fua ex Hook.f.) Lindau growing in Vietnam, Journal of Asean Natural Products Research, 24 (2), 2022 |  |
|  | [Cong-Luan Tran](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tran+CL&cauthor_id=33970720), [Mai Dinh Tri](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tri+MD&cauthor_id=33970720), [Nguyen Tien-Trung](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tien-Trung+N&cauthor_id=33970720), [Nhat-Minh Phan](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Phan+NM&cauthor_id=33970720), [Cam-Tu D Phan](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Phan+CD&cauthor_id=33970720), [Thanh-Nha Tran](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tran+TN&cauthor_id=33970720), [Thanh-Hung Do](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Do+TH&cauthor_id=33970720), [Nguyen-Minh-An Tran](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tran+NM&cauthor_id=33970720), [Thi-Ngoc-Mai Tran](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tran+TN&cauthor_id=33970720), [Thuc-Huy Duong](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Duong+TH&cauthor_id=33970720), Nervione, a new benzofuran derivative from Nervilia concolor,  [Natural Product Research](https://www.tandfonline.com/gnpl20), Doi: [10.1080/14786419.2021.1920585](https://doi.org/10.1080/14786419.2021.1920585) |  |
|  | Thi-Hoai-Thu Nguyen, Thi-Hong-Tuoi Do, Nguyen Tien Trung,Thi-Phuong Nguyen, Dang-Cam-Tu Phan, Van-Giau Vo, Ngoc-Hong Nguyen, Thuc-Huy Duong, Further terpenoids fromVitex negundoL. Growing in Vietnam, [Journal of Saudi Chemical Society](https://www.sciencedirect.com/science/journal/13196103), [Volume 25, Issue 8](https://www.sciencedirect.com/science/journal/13196103/25/8), August 2021, 101298 (7 pages). |  |
|  | Duy Quang Dao**,** Thi Chinh Ngo, Thi Thuy Huong Le, Quang Thang Trinh, Thi Le Anh Nguyen, Bui The Huy, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Tien Trung, and Minh Tho Nguyen**,** SERS Chemical Enhancement of 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic Acid Adsorbed on Silver Substrate, J. Phys. Chem. A 2021, 125, 8529-8541 |  |
|  | Thuc-Huy Duong, Nguyen Tien Trung, Cam-Tu D. Phan , Van-Kieu Nguyen, Vassana Musa, Thanatip Ruksilp, Ngoc-Hong Nguyen, Huu-Hung Nguyen &Jirapast Sichaem, Manilkzapotane, a novel dimeric alkylresorcinol derivative from the stem bark of Manilkara zapota, Journal of Asian Natural Products Research, 2020, 1-7 |  |
|  | Huu-Hung Nguyen, Thi-Phuong Nguyen, Nguyen Tien Trung, Cam-Tu D. Phan,Thi-Bich-Ngoc Dao, Dinh-Tri Mai, Jirapast Sichaem, Ngoc-Hong Nguyen,Cong-Luan Tran, Thuc-Huy Duong, Two new cycloartanes from the leaves of Combretum quadrangularegrowing in Vietnam andtheir biological activities, Arabian Journal of Chemistry (2021)14, 103189 (page: 1-8) |  |
|  | Huynh Thi Phuong Loan, Thanh Q. Bui, Tran Thi Ai My, Nguyen Thi Thanh Hai, Duong Tuan Quang, Pham Van Tat, Dang Tan Hiep, Nguyen Tien Trung, Phan Tu Quy, and Nguyen Thi Ai Nhung*,* An in-depth investigation of donor-acceptor interaction on the heavy-Group-14@Group-13-diyls in transition metal tetrylone complexes: structure, bonding and property, ACS Omega 2020, 5, 21271−21287 |  |
|  | Nguyen Le Minh Tri, Nguyen Thi Dieu Cam, Hai Dinh Pham, Doan Van Thuan, Thanh-Dong Pham, Van Tang Nguyen, Nguyen Tien Trung, Mai Hung Thanh Tung, Tran Thi Thu Phuong, Thi Thu Phuong Nguyen, Cao Van Hoang, Van Duong Dao, Development of g-C3N4/BiVO4 binary component heterojunction as an advanced visible light-responded photocatalyst for polluted antibiotics degradation, *Topics in catalysis* (Q2),  **63**, 1206–1214(2020) |  |
|  | Thi Chinh Ngo, Quang Thang Trinh,Nguyen Thi Thai An,Nguyen Ngoc Tri, **Nguyen Tien Trung**,Dinh Hieu Truong,Bui The Huy,Minh Tho Nguyen, Duy Quang Dao, SERS Spectra of the Pesticide Chlorpyrifos Adsorbed on Silver Nanosurface: The Ag20 Cluster Model, J. Phys. Chem. C 2020, 124, 21702-21716. |  |
|  | Thanh Q. Bui, Huynh Thi Phuong Loan, Tran Thi Ai My, Duong Tuan Quang, Bui Thi Phuong Thuy, Vo Duy Nhan, Phan Tu Quy, Pham Van Tat, Duy Quang Dao, **Nguyen Tien Trung**, Lam K. Huynh, and Nguyen Thi Ai Nhung, Density functional theory study on silver and bis-silver complexes with lighter tetrylene – Are silver and bis-silver carbenes candidates for SARS-CoV-2 inhibition? An insight from molecular docking simulation, *RSC Advances*, 2020,**10**, 30961-30974. |  |
|  | N[guyen Thi Dieu Cam, Thanh-Dong Pham](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884220326870#!), [Tran ThiThu Phuong](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884220326870#!), [CaoVan Hoang, Nguyen Tien Trung](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884220326870#!), [Tran Thi Thu Hien](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884220326870#!), Novel photocatalytic performance of magnetically recoverable MnFe2O4/BiVO4 for polluted antibiotics degradation, [Ceramics International](https://www.sciencedirect.com/science/journal/02728842), 2020, [47(2](https://www.sciencedirect.com/science/journal/02728842/47/2)), 1686-1692 |  |
|  | Thi-Cam Thai, Thuc-Huy Duong, **Nguyen Tien Trung**, Cam-Tu D. Phan, Quoc Vuong Nguyen, Tuyen Le Thanh Nguyen, Kazuki Watanabe, Thi-Hong-Tuoi Do, Thuy Ngoc Huynh, Hung Tran, Rukamtenol, a new spiro compound isolated from Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi growing in Vietnam, *Natural Product Research, 1-7,* |  |
|  | Nguyen Kim Tuyen Pham, Thi Thao Linh Tran, Thuc Huy Duong, Nguyen Tien Trung, Dang Cam Tu Phan, Dinh Tri Mai, Van Kieu Nguyen, Bui Linh Chi Huynh, Thi Anh Tuyet Nguyen, Trong Duc Tran, Thi Ngoc Mai Tran, Tan Phat Nguyen, Ricicomin A, a new alkaloid from the leaves of Ricinus communis Linn, Natural Product Research, 2020, pages 1-7 |  |
|  | Phan Dang Cam-Tu, Nguyen Thi Ai Nhung, **Nguyen Tien Trung**, The growth pattern, stability and properties of complexes of C2H5OH and nCO2 molecules (n = 1-4): a theoretical study, ACS Omega 2020, 5, 14408−1441 |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri, Dai Q. Ho, A. J. P. Carvalho, Minh Tho Nguyenand **Nguyen Tien Trung**, Insights into adsorptive interactions between antibiotic molecules and rutile-TiO2 (110) surface, Surface Science 703 (2021) 121723 |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri,Minh Tho Nguyenand **Nguyen Tien Trung**, A molecular level insight into adsorption of β-lactam antibiotics on vermiculite surface, Surface Science 695 (2020) 121588 |  |
|  | Bui Thi Phuong Thuy, Tran Thi Ai My, Nguyen Thi Thanh Hai, Le Trung Hieu, Tran Thai Hoa, Huynh Thi Phuong Loan, Nguyen Thanh Triet, Tran Thi Van Anh, Phan Tu Quy, Pham Van Tat,Nguyen Van Hue, Duong Tuan Quang, **Nguyen Tien Trung**, Vo Thanh Tung, Lam K. Huynh, and Nguyen Thi Ai Nhung, Investigation into SARS-CoV‑2 Resistance of Compounds in Garlic Essential Oil, A*CS Omega* 2020, 5, 14, 8312-8320 |  |
|  | Tran Thi Ai My, Huynh Thi Phuong Loan, Nguyen Thi Thanh Hai, Le Trung Hieu, Tran Thai Hoa, Bui Thi Phuong Thuy, Duong Tuan Quang, Nguyen Thanh Triet, Tran Thi Van Anh, Nguyen Thi Xuan Dieu, **Nguyen Tien Trung**, Nguyen Van Hue, Vo Thanh Tung, Nguyen Thi Ai Nhung, Evaluation the inhibitory activities COVID-19 of *Melaleuca cajuputi* essential oil using docking simulation, ChemistrySelect 2020, 5, 6312 –6320. |  |
|  | **Thuc-Huy Duong, Mehdi A. Beniddir,** Nguyen T. Trung**, Cam-Tu D. Phan, Van Giau Vo, Van-Kieu Nguyen, Quynh-Loan Le, Hoang-Dung Nguyen, and Pierre Le Pogam*, Atypical Lindenane-type Sesquiterpenes from Lindera myrrha,* Molecules 2020, 25, 1830 *(1-9 pages).*** |  |
|  | Thuc-Huy Duong, Nguyen Tien Trung, Cam-Tu Dang Phan, Vu-Duy Nguyen, Hoang-Chuong Nguyen, Thi-Bich-Ngoc Dao, Dinh-Tri Mai, Nakorn Niamnont , Thi-Ngoc-Mai Tran & Jirapast Sichaem*, A new diterpenoid from the leaves of Phyllanthus acidus,* Natural Product Research, 2020, pages 1-7 |  |
|  | Nguyen T. L. Thuy, Bui T. Tung, Tran M. Chi, Cam-Tu D. Phan, **Nguyen Tien Trung** and Nguyen K. P. Phung, Two new compounds from leaves of *Bruguiera cylindrica* (L.) Blume with the *in vitro α*-glucosidase inhibitory activity, ***Science & Technology Development Journal, 2020, 23(4):800-807*** |  |
|  | Phan Dang Cam-Tu, Vu Thi Ngan, **Nguyen Tien Trung**, General Trends in Structure, Stability and Role of Interactions in the Complexes of Acetone and Thioacetone with Carbon Dioxide and Water, *Chemical Physics 530 (2020) 110580* (1-8 pages) |  |
|  | Hung Tan Pham, Phan Dang Cam-Tu, **Nguyen Tien Trung**, Vu Thi Ngan, transformation Between Hexagonal Prism and Anti-Prism of the Singly and Doubly Cr-Doped Ge12 Clusters, *J. Phys. Chem. A* 2019, 123, 50, 10721-10729 |  |
|  | **Nguyen Tien Trung**, Pham Ngoc Khanh, Alfredo J. Palace Carvalho, and Minh Tho Nguyen, *Remarkable shifts of Csp2-H and O-H stretching frequencies and stability of complexes of formic acid with formaldehydes and thioformaldehydes*, Journal of Computational Chemistry 2019, 40, 1387-1400 |  |
|  | Quan V. Vo**,** Pham Cam Nam**,** Nguyen Minh Thong, **Nguyen Tien Trung**, Cam-Tu D. Phan, Adam Mechler, Antioxidant motifs in flavonoids: O-H vs C-H bond dissociation, ACS Omega 2019, 4, 8935−8942 |  |
|  | Mai Van Bay, Nguyen Khoa Hien, Subin Son, Nguyen Duy Trinh, **Nguyen Tien Trung**, Pham Cam Nam, Jong Seung Kim, Duong Tuan Quang, *Hg2+-Promoted Spirolactam Hydrolysis Reaction: A Design Strategy for the Highly Selective Sensing of Hg2+ over other Metal Ions in Aqueous Media*, Sensors 2019, 19, 128 |  |
|  | Pham Ngoc Khanh, Phan Dang Cam Tu,Ho Quoc Dai, Quan Van Vo, Vu Thi Ngan, Minh Tho Nguyen, and **Nguyen Tien Trung**, *Insights into the cooperativity between multiple interactions of dimethyl sulfoxide with carbon dioxide and water*, Journal of Computational Chemistry (1096-987X) 2019, 40, 464–474 |  |
|  | Nguyen Duc Minh, Chau Hung Cuong, **Nguyen Tien Trung, Vu Thi Ngan,** *Insight to Chemical Bonding of the Transition Metal Doped Cluster Ge2M (M=Sc-Zn) Series Using NBO and NRT Theory*, Theoretical Chemistry Accounts, (2018) 137:131 (11 papers). |  |
|  | Huong T. M. Nguyen, Nga T. Vo, Suong T. M. Huynh, Lien T. M. Do, Thammara Aree, Santi Tip-pyang, Tu C. D. Phan, **Nguyen T. Trung**, Phung K. P. Nguyen, *A Sesquiterpenoid Tropolone and 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene Derivatives from Olax imbricata Roots*, Fitoterapia 132 (2019) 1–6 |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri,A. J. P. Carvalho, A. V. Dordio, Minh Tho Nguyen, **Nguyen Tien Trung**, *Insight into the Adsorption of Chloramphenicol on a Vermiculite Surface*, Chemical Physics Letters 699 (2018) 107–114 |  |
|  | Quan V. Vo, Simone Rochfort, Pham C. Nam, Tuan L. Nguyen, **Trung T. Nguyen**, Adam Mechler, *Synthesis of aromatic and indole alpha-glucosinolates*, Carbohydrate Research 455 (2018) 45-53. |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Thi Hong Man, **Nguyen Le Tuan**, Nguyen Thi Thu Trang, Duong Tuan Quang, **Nguyen Tien Trung**, *Structure, stability and interactions in the complexes of carbonyls with cyanides*, Theor Chem Acc (2017) 136:10 (12 pages). |  |
|  | Nguyen Thi Hong Man, Pham Le Nhan, Vo Vien, Duong Tuan Quang, **Nguyen Tien Trung**, *An insight into C-H···N hydrogen bond and stability of the complexes formed by trihalomethanes with ammonia and its monohalogenated derivatives*, International Journal of Quantum Chemistry, 2017, 117:e25338, 1-9. |  |
|  | Doan Thanh Nhan, Nguyen Thi Ai Nhung, Vo Vien, Nguyen Tien Trung, Nguyen Duoc Cuong, Nguyen Chi Bao, Dinh Quy Huong, Nguyen Khoa Hien, *A benzothiazolium-derived colorimetric and fluorescent chemosensor for detection of Hg2+ ions*, Chemistry Letters, **2017**, 46, 135-138 |  |
|  | Vien Vo, Xuan Dieu Nguyen Thi, Ying-Shi Jin**,** Giang Ly Thi, Tien Trung Nguyen, Tuan Quang Duong, Sung-Jin Kim, *SnO2 nanosheets/g-C3N4 composite with improved lithium storage capabilities*, Chemical Physics Letters, 2017, 674, 42-47 |  |
|  | Thi Ai Nhung Nguyen, Duc Sy Tran, Thi Phuong Loan Huynh, Thi Hoa Le, Tuan Quang Duong, Tien Trung Nguyen, Thanh Cong Vo, Van Tat Pham, Tan Hiep Dang, *Can Tetrylone act in a similar fashion to Tetrylene in Ni(CO)2 complexes? A theoretical study based on a comparison using DFT calculations*, *Z. Anorg. Allg. Chem.* **2017**, *643,* 826–838. |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Tien Trung, Theoretical study on adsorption of sulfamethoxazole on rutile-TiO2 (110) surface using quantum chemical method, Journal of Science – Quy Nhon University, 2021, 15(5), 47-54 |  |
|  | Ngô Thị Hồng Nhung, Đậu Thị Thu Hương, Nguyễn Tiến Trung, Nghiên cứu cấu trúc hình học, độ bền và liên kết hydro của tương tác guanine với thymine ở mức độ phân tử bằng phương pháp hoá học tính toán,Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 11 – issue 1 (2022) 126-133 |  |
|  | Hồ Công Hậu, Lê Thị Tú Quyên, Ngô Thị Hồng Nhung, Ngô Vương Hoàng, Nguyễn Trường An, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Tiến Trung, Nghiên cứu cấu trúc, độ bền, sự cộng kết và liên kết hydro trong hệ phức nHCHO với nH2O (n=1-3) bằng phương pháp hóa học lượng tử, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 38, No. 2 (2022) 70-80 |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Tien Trung, Theoretical Study of geometry, stability and interaction in configurations of ampicillin and amoxicillin molecules on the surface of anatase-TiO2 (101), Journal of Science – Quy Nhon University, 2020, 14(3), 71-77 |  |
|  | Nguyen Thi Thanh Cuc, Ho Quoc Dai,Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Phi Hung, Nguyen Tien Trung, Roles of H2O to hydrogen bonds, structure and strength of complexes of CH3CHS and H2O, Vietnam J. Chem., 2019, 57(4), 425-432 |  |
|  | Pham Thi Hoa, Phan Dang Cam-Tu, Nguyen Tien Trung, Effects of substitution on intermolecular interaction and stability of complexes of CO2 and CH3OCHX2 (X = H, F, Cl, Br, CH3), *Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn*, 2019, 13(5), 75-83 |  |
|  | Phan Dang Hong Nhung, Huynh Thanh Nam, Nguyen Tien Trung, An Insight into Improper Hydrogen Bond of C-H···N Type in Complexes of Chloroform with Hydrogen Cyanide and its Flouro Derivative, Journal of Science - Quy Nhon University, 2020, 14(1), 15-24 |  |
|  | Huynh Thi My Phuc, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Tien Trung, Theoretical study on adsorption of organic molecules containing benzene ring onto rutile-TiO2 (110) surface using DFT methods, Journal of Science - Quy Nhon University, 2019, 13(5), 85-93 |  |
|  | Nguyen Thi Thuy, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Tien Trung, A theoretical study on adsorption of organic molecules containing benzene ring onto kaolinite surface, Journal of Science - Quy Nhon University, 2020, 14(1), 5-14 |  |
|  | Nguyễn Ngọc Trí, Huỳnh Thị Mỹ Phúc, Nguyễn Tiến Trung, Nghiên cứu lý thuyết sự tương tác của một số phân tử hữu cơ lên bề mặt anatase-TiO2 (101), Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 8 – issue 4 (2019) 42-48 |  |
|  | Huynh Thi Phuong Loan, Hoang Van Duc, Duong Tuan Quang, Vo Thanh Cong, Pham Van Tat, Nguyen Tien Trung, Nguyen Thi Ai Nhung, Theoretical exploitation of Donor-Acceptor Ability in Low-Valent Group-14 Elements Complexes [E(PPh3)2®SiH2]2+ (E = C – Pb) using Energy Decomposition Analysis, Vietnam J. Chem., 2019, 57(4), 418-424 |  |
|  | Vo Ngoc Binh,Vu Thi Ngan, [Nguyen Tien Trung](https://www.researchgate.net/profile/Nguyen_Trung7?_sg=6GyJysmp-HZ1KnZtsR1U2jOP2Brngqm_gs_3kwcj2JGt__VenVPtftoIWmyuvuw2Fs0Ivi6COF6u7I7FviWB6w),Pham Minh Quan,Ngo Quoc Anh, Molecular docking studies of vinca alkaloid derivatives on tubulin, Vietnam J. Chem., 2019, 57(6), 702-706 |  |
|  | Do Thi Hong Le, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Thi Hong Man, Nguyen Tien Trung,A thorough theoretical study of X-H∙∙∙π and X∙∙∙π interactions in the complexes of furan, thiophene, pyrrole and hydrogen halides, Vietnam J. Chem., 2020, 58(2), 151-156 |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri and Nguyen Tien Trung, theoretical study on adsorption of benzylpenicillin molecule onto vermiculite surface, Vietnam J. Chem., 2019, 57(4), 514-519 |  |
|  | Phan Dang Cam Tu, Le Minh Trong, **Nguyen Le Tuan**, Vu Thi Ngan, Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Tien Trung, Interaction of ethanethiol with carbon dioxide and water: structure, stability and cooperativity, Vietnam Journal of Chemistry, 56(6E2) 318-324 (2018) |  |
|  | Phan Dang Cam Tu, Nguyen Thi Duong, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Tien Trung, A theoretical study on structure, stability and behavior of complexes containing CH3OH, CO2 and H2O, Vietnam Journal of Chemistry, 56(6E2) 245-250 (2018) |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri, Ho Quoc Dai, Nguyen Tien Trung, Insights into the adsorption of some model organic molecules on rutile TiO­2(110) surface, Vietnam J. Chem., 2018, 56(6), 751-756 |  |
|  | Nguyen Ngoc Tri, Hoc Quoc Dai, Nguyen Tien Trung, Chemisorption of Enrofloxacin on Rutile-TiO2 (110) Surface: A Theoretical Investigation, Vietnam Journal of Science and Technology 57 (4) (2019) 449-456 |  |
|  | Truong Tan Trung, Phan Dang Cam Tu, Ho Quoc Dai, Nguyen Phi Hung, Nguyen Tien Trung, ATheoretical Study on Interaction and Stability of Complexes Between Dimethyl Sulfide and Carbon Dioxide, QNJS, 2019, 13(1), 95-105 |  |
|  | Mai Thị Thanh Tâm, Phan Đặng Cẩm Tú, Nguyễn Thị Thanh Chi, Trương Thị Cẩm Mai, Nguyễn Tiến Trung, Nghiên Cứu Cấu Trúc, Độ Bền Và Tính Chất Của Phức Platin(II) Chứa *O*-Toluidin Và Eugenol Bằng Phương Pháp Hóa Học Tính Toán**,** QNJS, 2018, 12(5), 5-15 |  |
|  | Nguyễn Tạ Nguyệt Nữ, Phan Đặng Cẩm Tú, Nguyễn Thị Thanh Chi, Nguyễn Tiến Trung, Trương Thị Cẩm Mai, Nghiên cứu cấu trúc, tính chất và thăm dò hoạt tính kháng ung thư của phứcPLATIN(II) chứa etyleugenoxyaxetat và 8-hydroxyquinolin,QNJS, 2019, 13(1), 83-93 |  |
|  | Võ Thị Kiều Như, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Tiến Trung, tương tác của adenine với formaldehyde: cấu trúc, độ bền, liên kết hydro, Tạp chí Hóa học, 2018, 56(3), 361-367 |  |
|  | Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Duy Phi, Lê Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Tiến Trung, Vũ Thị Ngân, Nghiên cứu cấu trúc và độ bền của cluster anion SinFe‑ (n=8–12),so sánh với dạng trung hòa và cation, Tạp chí Hóa học, 2018, 56(3), 301-306 |  |
|  | Do Thi Thanh Diem, Nguyen Duc Minh, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Tien Trung, Vu Thi Ngan, Adsorption of molecular hydrogen on Ge3M, Ge4M (M=Sc–Zn) clusters Using theoretical methods, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 7 – issue 1 (2018) 130-136 |  |
|  | Pham Le Nhan, Nguyen Tien Trung, Theoretical Evaluation of the pKa Values of 5-Substituted Uracil Derivatives, Vietnam Journal of Science and Technology 55 (6A) (2017) 63-71 |  |
|  | Truong Thi Cam Mai, Phan Dang Cam Tu, Nguyen Thi Thanh Chi, Nguyen Tien Trung, A study on structure and property of two complexes involving platinum(ii), eugenol and 8-hydroxyquinoline derivatives, Vietnam Journal of Chemistry, 2018, 56(4), 445-451 |  |
|  | Nguyễn Đức Minh, Ứng Thị Lý, Nguyễn Tiến Trung, Dương Tuấn Quang, Vũ Thị Ngân, nghiên cứu lý thuyết cấu trúc và độ bền của cluster germani pha tạp mangan ở dạng trung hòa, cation và anion, GenMn-/0/+ (n=1-10), Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, số đặc san CBES2, 19-25, 2018 |  |
|  | Pham Ngoc Khanh, Nguyen Thi Viet Nga, Nguyen Tien Trung, A thoroughly theoretical investigation into complexes formed by interaction of dimethyl sulfoxide with two water molecules, Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 55(5): 578-584, 2017 |  |
|  | Le Nguyen Ngoc Lan, Huynh Thanh Nam, Chau Hung Cuong, Nguyen Tien Trung, Vu Thi Ngan, A computational study on structure and stability of nitrogen-doped titanium clusters TinN (n = 1-10), Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 55(6): 744-749, 2017 |  |
|  | Đậu Thị Thu Hương, Phạm Ngọc Khánh, Vũ Thị Ngân, Nguyễn Tiến Trung, Nghiên cứu cấu trúc hình học, độ bền và liên kết hydro của tương tác guanine với guanine bằng phương pháp hoá học lượng tử, Tạp chí hóa học, 2017, số 55(3e12), Tr.44-49 |  |
|  | Trần Thị Ngân Thoa, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Tiến Trung, Khảo sát quá trình tách sunfat từ nước chạt bằng phương pháp kết tủa để sản xuất muối sạch, Tạp chí Hóa học, 55 (2e) 110-114, 2017 |  |
|  | **Thanh Lieu Thi Le, Lam Tan Nguyen**, Hoai Hue Nguyen, Nguyen Van Nghia, Nguyen Minh Vuong, Hoang Nhat Hieu, **Nguyen Van Thang**, Viet Thong Le, Viet Huong Nguyen, Pin-Cheng Lin, Anupam Yadav, Ivan Madarevic, Ewald Janssens, Hao Van Bui and Loan Le Thi Ngoc “Titanium Nitride Nanodonuts Synthesized from Natural Ilmenite Ore as a Novel and Efficient Thermoplasmonic Material”, Nanomaterials, 2021, 11, 76 | MC-07 |
| 140 | H. N. Hieu, D. T. H. Trang, V. T. T. Hien, N. V. Nghia, N. T. Lam, T. M. D. Nguyen, “Microorganismmediated green synthesis of silver nanoparticles using Aspergillus niger and Bacillus megaterium”, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 17, No. 1, January - March 2022, p. 359-367 | MC-08 |
| 141 | Ngô Thị Hiền, Thảo, Cao Thị Mộng Gấm, Hà Văn Thạnh, Nguyễn Tấn Lâm, Trần Năm Trung, “Tổng hợp có điều khiển vật liệu thanh nano -Fe2O3 định hướng trong ứng dụng quang điện hóa”, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 10 –special issue 1(2021) 112-116 | MC-09 |
| 142 | Nam Trung Tran, Thi Minh Huong Pham, Tan Lam Nguyen, “Effect of in-situ Fe doping on the visible light photoelectrochemical activity of TiO2 nanorods”, Vietnam Journal of Science and Technology, (VJST) 64(2).10-15, 2022 | MC-10 |
| 143 | Nguyễn Hồng Hằng Phương, Trần Liên Hoa, Nguyễn Văn Thắng, Trương Công Đức, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Tấn Lâm, “Tổng hợp composite BiOI/TiO2 và khảo sát khả năng quang phân hủy tetracycline trong vùng ánh sáng khả kiến”, Tạp chí Hóa học, 58(5E12), 92-96, 2020 | MC-11 |
| 144 | Võ Thị Bích Hằng, Trần Duy Đãm, Nguyễn Đình Dốc, Trương Công Đức, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Tấn Lâm, “Tổng hợp composite BiOI/BiOCl và khảo sát hoạt tính xúc tác quang trong vùng ánh sáng khả kiến”, Tạp chí Hóa học, 58(5E12), 87-91, 2020 | MC-12 |
| 145 | Nguyen Thi Cam Ha, Pham Dinh Dat, Huynh Thi Lan Phuong, Nguyen Xuan Hoan, Nguyen Van Thuc, “Study on synthesis and characterization of composite anion exchange membrane for fuel cell application”, The 5th Asian Symposium on Advanced Materials, September 27-30th, Hanoi, Vietnam 590 – VPS-55, 2017 |  |
| 146 | Huỳnh Thị Lan Phương, Bùi Đình Anh, Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Thị Cẩm Hà, “Study on electro-oxidation of glycerol in alkaline medium using trimetallic Pt-Pd-Ni composite electrodeprepared on glassy carbon”, Vietnam Journal of Science and technology, 55(5B), 126 - 131, 2017 |  |
| 147 | Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Lượng, “Chế tạo và đặc trưng tính chất của xúc tác điện hóa có chứa Coban cho quá trình oxi hóa glycerol trong môi trường kiềm”, Tạp chí khoa học ĐH Quy Nhơn, 13 (1), 73, 2019 |  |
| 148 | Vũ Thị Hồng Nhung, Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Nguyễn Văn Thức, “Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng tính chất của màng trao đổi anion trên cơ sở tổ hợp của poly(styrene-covinylbenzyl ammonium hydroxide) và poly(vinyl alcohol)”, Tạp chí khoa học ĐH Quốc Gia Hà Nội: KHTN và Công nghệ, Vol.35, No.3, P.7-14, 2019 |  |
| 149 | Nguyen Thi Cam Ha, Huynh Thi Lan Phuong, Nguyen Huu Tho, Nguyen Van Thuc, “Study on synthesis and characterization of electrocatalyst containing platinum, palladium, nickel for hydrogen evolution reaction in alkaline medium”, Russ.J.Chem.& Chem.Tech., V.63.N2, P.52-58, 2020 |  |
| 150 | Huỳnh Thị Lan Phương, “Nghiên cứu chế tạo và khảo sát hoạt tính vật liệu điện cực tổ hợp bốn kim loại cho quá trình oxi hóa glycerol trong môi trường kiềm”, Tạp Chí Công Thương, 18 (2), P.32-37, 2022 |  |
| 151 | Qui Thanh Hoai Ta, Nguyen Ngoc Tri, Jin-Seo Noh, Improved NO2 gas sensing performance of 2D MoS2/Ti3C2 MXene nanocomposite, Appl. Surf. Sci., 2022, 604, 154624. |  |
| 152 | Long Van Duong, Nguyen Ngoc Tri, Nguyen Phi Hung, and Minh Tho Nguyen, Boron silicon B2Si3q and B3Si2p clusters: Competition between the Hückel and ribbon models for aromaticity, J. Phys. Chem. A, 2022, 121, 3101-3109. |  |
| 153 | Qui Thanh Hoai Ta, Nghe My Tran, Nguyen Ngoc Tri, Adem Sreedhar, Jin-Seo Noh, Highly surface-active Si-doped TiO2/Ti3C2Tx heterostructure for gas sensing and photodegradation of toxic matters, Chemical Engineering Journal, 2021, 425, 131437(1-10). |  |
| 154 | Nguyen Ngoc Tri, Yohannes Mulugeta Hailu, Long Van Duong and Minh Tho Nguyen, Influence of Fluorination on Energetic Parameters of Silole, Phosphole, Thiophene, Oligomers of Silole and Related Acenes, Journal of Fluorine Chemistry, 2020, 240, 109665(1-10). |  |
| 155 | Nguyen Ngoc Tri, Duong Van Long and Minh Tho Nguyen, Optoelectronic properties of heptacene, its fluorinated derivatives and silole, thiophene analogues, Materials Today Communications, 2020, 24, 101054(1-10). |  |
| 156 | Huynh Thi Minh Thanh, Tran Thi Thu Phuong, Phan Thi Le Hang, Tran Thanh Tam Toan,Tran Ngoc Tuyen, Tran Xuan Mau, Dinh Quang Khieu (2018) ‘Comparative study of Pb(II) adsorption onto MIL-101 and Fe-MIL-101 from aqueous solutions’Journal of Environmental Chemical Engineering, 6 , 4093–4102 |  |
| 157 | Vo Thi Thanh Chau, Huynh Thi MinhThanh, Pham Dinh Du, Tran Thanh Tam Toan, Tran Ngoc Tuyen, Tran Xuan Mau, and Dinh Quang Khieu (2018), ‘Metal-Organic Framework-101 (MIL-101): synthesis, kinetics, thermodynamics, and equilibrium isotherms of Remazol deep black RGB adsorption’ , Volume 2018, Article ID 8616921, 14 pages |  |
| 158 | Pham Dinh Du , Huynh Thi Minh Thanh, Thuy Chau To, Ho Sy Thang, Mai Xuan Tinh, Tran Ngoc Tuyen, Tran Thai Hoa , and Dinh Quang Khieu (2019) ‘Metal-Organic Framework MIL-101: Synthesis and Photocatalytic Degradation of Remazol Black B Dye’Journal of Nanomaterials  Volume 2019, Article ID 6061275, 15 pages |  |
| 159 | Huynh Thi Minh Thanh · Nguyen Thi Thanh Tu · Nguyen Phi Hung · Tran Ngoc Tuyen · Tran Xuan Mau · Dinh Quang Khieu (2019) ‘Magnetic iron oxide modifed MIL‑101 composite as an efcient visible‑light‑driven photocatalyst for methylene blue degradation’ Journal of Porous Materials, 26,  pages 1699–1712 |  |
| 160 | Hà Thị Như Huyền, Huỳnh Quốc Duy, Nguyễn Quỳnh Như, Nguyễn Thị Thảo Vi, Đào Long Phát, Huỳnh Thị Minh Thành (2012),Tổng hợp vật liệu ZIF-67 và đánh giá khả năng hấp phụ dung dịch xanh methylen, Hoá học và Ứng dụng, 2 (57)/ 2021 |  |
| 161 | Nguyen Thi Thanh Tu · Phung Chi Sy · Tran Thanh Minh · Huynh Thi Minh Thanh · Tran Vinh Thien · Hoang Thai Long · Dinh Quang Khieu (2019),Synthesis of (Zn/Co)‑based zeolite imidazole frameworks and their applications in visible light‑driven photocatalytic degradation of Congo red, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 95, pages99–110. |  |
| 162 | Huỳnh Thị Minh Thành, Trần Ngọc Tuyền, Đinh Quang Khiếu (2018), Synthesis of Fe-MIL-101 material and evaluation of photocatytic activity under visible light, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 7 – issue 2 (2018) 49-53 |  |
| 163 | Nguyễn Văn Kim, Huỳnh Thị Minh Thành (2020) Synthesis of Fe3O4/MIL-101 material and evaluation of photocatytic activity, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 9 – issue 3 (2020) 40-44 |  |
| 164 | Nguyễn Nhật Lê, Trần Châu Giang2, Hoàng Nữ Thùy Liên, Nguyễn Thị Lan, Huỳnh Thị Minh  Thành, Nguyễn Thị Việt Nga, Nguyễn Văn Kim (2020), ‘Tổng hợp và hoạt tính xúc tác quang của perovskite SrTiO3 nano‘ Vietnam J. Chem., 2020, 58(5E12), 136-142 |  |
| 165 | Liu, P., Vrigneau, C., Salmon, T., **Hoang, D.A.**, Boulet, J.C., Jégou, S., Marchal, R. 2018. Influence of Grape Berry Maturity on Juice and Base Wine Composition and Foaming Properties of Sparkling Wines from the Champagne Region. Molecules 2018, 23(6), 1372. |  |
| 166 | Strady, E., T. H. Dang, T. D. Dao, H. N. Dinh, T. T. D. Do, T. N. Duong, T. T. Duong, **D. A. Hoang**, T. C. Kieu-Le, T. P. Q. Le, H. Mai, D. M. Trinh, Q. H. Nguyen, Q. A. Tran-Nguyen, Q. V. Tran, T. N. S. Truong, V. H. Chu and V. C. Vo (2021). "Baseline assessment of microplastic concentrations in marine and freshwater environments of a developing Southeast Asian country, Viet Nam." Marine Pollution Bulletin **162**: 111870. |  |
| 167 | **Dang Thi To Nu**, **Nguyen Phi Hung**, **Cao Van Hoang**, Bart Van der Bruggen, Preparation of an asymmetric membrane from sugarcane bagasse using DMSO as green solvent, *Applied Sciences,* **2019**, 9(16), 3347. |  |
| 168 | **Dang Thi To Nu**, Nguyen Thi My Duyen, Nguyen Thi Thuy Linh, **Cao Van Hoang**, **Nguyen Phi Hung**, Preparation and characterization of nano d-MnO2-blended cellulose acetate membrane, *Vietnam Journal of Chemistry*, **2019**, 57(6), 741-746. DOI: vjch.2019000115 |  |
| 169 | **Dang Thi To Nu**, Huynh Thi Kim Lien, Tran Van Hien, Huynh Thi Thien Huong, **Le Thi Cam Nhung**, **Cao Van Hoang**, **Nguyen Phi Hung**, Fabrication of cellulose acetate-polyurethane blend membrane using environmental-friendly solvent via non-solvent induced phase separation method, *Vietnam Journal of Chemistry*, 2019, 57(4e1,2), 345-350. (ISSN 0866-7144). |  |
| 170 | **Đặng Thị Tố Nữ**, **Cao Văn Hoàng**, Đặng Thị Phương Dung, Trần Văn Hiên, N**guyễn Phi Hùng**, Tổng hợp và đặc trưng màng CA/PDA ứng dụng xử lý chì (II) trong môi trường nước, *Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học*, **2019**, 24(1), 50-55. (ISSN 0868-3224). |  |
| 180 | **Nguyen Hoan.T.V.**, Ngo T.H.A., Do K.D., Nguyen M.N., **Dang Nu.T.T**., Nguyen T.T.H., **Vien V.**, Vu T.A.,"Preparation and Characterization of a Hydrophilic Polysulfone Membrane Using Graphene Oxide", Journal of Chemistry, 2019, pp. 1-10. 2019. |  |
| 181 | Hoang M.T., Pham T.D., Pham T.T., Nguyen M.K., **Nu Dang.T.T**., Nguyen T.H., Bartling S., Van der Bruggen B.,"Esterification of sugarcane bagasse by citric acid for Pb(2+) adsorption: effect of different chemical pretreatment methods", Environ Sci Pollut Res Int, 28(10), pp. 11869-11881. 2021. |  |
| 182 | **Đặng Thị Tố Nữ**, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, **Cao Văn Hoàng**, **Nguyễn Thị Liễu**, **Nguyễn Phi Hùng**, Tổng hợp, đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu H-δ-MnO2, *Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam*, 2018, 7(2), 80-85. (ISSN 0866-7411). |  |
| 183 | **Đặng Thị Tố Nữ, Cao Văn Hoàng,** Phan Vũ Thuyền, Nguyễn Thị Hiền, **Nguyễn Phi Hùng**, Tổng hợp và đặc trưng cellulose acetate từ bã mía*, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam*, 2017, 6(4), 50-55. (ISSN 0866-7411) |  |
| 184 | Pham Duc Thinh, Nguyen Ngoc Bao Huy, Dang Thi Thanh Tuyen, Nguyen Thi Kim Oanh, Nguyen Le Thanh Tuyen, Pham Thanh Thuan, Nguyen Thi My Le, Vuong Van May, Nguyen Thi Thang Long, **Hoang Duc An**, Hoang Thai Ha. [Physical, biochemical, and acute toxicity characteristics, and accelerated aging of polyphenol/chlorophyll pillulae originating from maize by-product](https://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Le-31/publication/357079805_Physical_biochemical_and_acute_toxicity_characteristics_and_accelerated_aging_of_polyphenolchlorophyll_pillulae_originating_from_maize_by-product/links/61baeedafd2cbd7200a3d0bc/Physical-biochemical-and-acute-toxicity-characteristics-and-accelerated-aging-of-polyphenol-chlorophyll-pillulae-originating-from-maize-by-product.pdf), Sapporo Medical Journal ,Volume 55, Issue 10. |  |
| 185 | To Thi Bich Ngoc, Vo Minh Thu, Nguyen Thi Phuong Hien, Huynh Thi Thanh Tra, **Hoang Duc An**, Truong Thi Hue. Effect of exogenous melatonin on antioxidant enzyme activities and membrane lipid peroxidation in avocado fruit during ripening. |  |
| 186 | Vu Thi Cam Tu, Huynh Thi Thanh Tra, **Hoang Duc An**, Le Duy Thanh, Hoang Thi Minh Nguyet, Truong Thi Hue. Influence of exogenous application of melatonin on biochemical changes of avocado fruit during ripening. Academia Journal Of Biology 2022, 44(2): 123–132. |  |
| 187 | Le Duy Thanh, **Hoang Duc An**. A study on the use of herbal extracts for preservation of the traditional Cake “Bánh ít” of Binh Dinh province. Vietnam Trade And Industry, Volume 3, Issue 2/2022. |  |
| 188 | Ban, H. V.; Van, T. T. T.; Chien, V. V.; Hue, N. T.; Hang, P. T.; **Tuan, N. L**.; Litaudon, M.; Minh, C. V.; Cuong, P. V.; Vuong, N. Q.; et al. Flavone C-glycosides from the leaves of Amesiodendron chinense. *Phytochemistry Letters* **2020**, *40*, 105-108. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.phytol.2020.09.017>. |  |
| 189 | Ban, H. V.; Van, T. T. T.; Chien, V. V.; Hue, N. T.; Hang, P. T.; Cuong, P. V.; **Tuan, N. L**.; Vuong, N. Q. Flavonoids from flowers of Amesiodendron chinense (Sapindaceae). *Vietnam Journal of Science and Technology* **2020**, *58* (6), 676-684. DOI: 10.15625/2525-2518/58/6/15127 (acccessed 2022/09/25). |  |
| 190 | Ban, H. V.; Van, T. T. T.; Chien, V. V.; Hue, N. T.; Hang, P. T.; **Tuan, N. L**.; Nhiem, N. X.; Cuong, P. V.; Vuong, N. Q. Lignans from leaves of Amesiodendron chinense and their cytotoxic activity. *Vietnam Journal of Science and Technology* **2020**, *58* (4), 442-449. DOI: 10.15625/2525-2518/58/4/14877 (acccessed 2022/09/25). |  |
| 191 | Ban, H. V.; Chien, V. V.; Hue, N. T.; Hang, P. T.; Tuan, N. L.; Lien, H. N. T.; Vuong, N. Q. Phenolic compounds from leaves of Amensiodendron chinese (Sapindaceae). *Hue University Journal of Science: Natural Science* **2021**, *130* (1B), 53-57. DOI: 10.26459/hueunijns.v130i1B.6169 (acccessed 2022/09/25). |  |
| 192 | Huynh, T. M. T.; **Nguyen, L. T**.; Phan, T. H. Tuning the morphological and electrical properties of graphite surface by self-assembled viologen nanostructures. *Surface Science* **2022**, *723*, 122122. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.susc.2022.122122>. |  |
| 193 | Trang Phan, T. T.; Truong, T. T.; Huu, H. T.; **Nguyen, L. T**.; Nguyen, V. T.; Nguyen, H. L.; Vo, V. Visible Light-Driven Mn-MoS<sub>2</sub>/rGO Composite Photocatalysts for the Photocatalytic Degradation of Rhodamine B. *Journal of Chemistry* **2020**, *2020*, 6285484. DOI: 10.1155/2020/6285484. |  |
| 194 | **Lieu ThiThanh Le,** HiepThiThanh Le, Ngoc Thi My Duong, Truong Giang Le, Vien Vo. *Controlled synthesis of TiO2/Graphene photocatalysts by hydrothermal method,* proceedings of the first international conference on Material, Machines and Methods for sustainable development, 2018, 2, 973-981. |  |
| 195 | **Le Thi Thanh Lieu,** Le Thi Thanh Hiep, Le Truong Giang, Vo Vien. *Synthesis, characterization and photocatalytic performance of TiO2/graphene photocatalysts synthesized by hydrothermal method.,* Vietnam Journal of Chemistry, 2018, 56(4e), 153-158. |  |
| 196 | **Le Thi Thanh Lieu,** Le Thi Anh, Pham To Chi, Nguyen Van Kim, Le Truong Giang, Vo Vien. *Synthesis, characterization and photocatalytic performance of titanium dioxide on graphitic carbon nitrite photocatalysts synthesized by hydrothermal method*, Vietnam Journal of Chemistry, 2019, 57(4E1,2), 411-420 9. |  |
| 197 | **Thanh-Lieu T. Le**,Thanh-Hiep T. Le, Nguyen Van Kim, Hao Van Bui, Le Truong Giang,Vo Vien*. Controlled growth of TiO2 nanoparticles on graphene for visible light photocatalysis,* Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2021, 6, 516-527. |  |
| 198 | Jing Guo, Dominik Benz, Thao-Trang Doan Nguyen, Phuc-Huy Nguyen, **Thanh-Lieu Thi Le,** Damiano La Zara, Bin Liang, H. T. (Bert) Hintzen, J. Ruud van Ommen, and Hao Van Bui. *Tuning the Photocatalytic Activity of TiO2 Nanoparticles by Ultrathin SiO2 Films Grown by Low-Temperature Atmospheric Pressure Atomic Layer Deposition*, Applied Surface Science, 2020, 530, 147244 |  |
| 199 | Dominik Benz, Y-Nhi T. Nguyen, **Thanh-Lieu T. Le,** Thanh-Hiep T. Le, Viet-Thong Le, J.Ruud van Ommen, Hao Van Bui. *Atmospheric-pressure atomic layer deposition of Cu2O nanoclusters on TiO2 nanoparticles for enhanced photocatalytic performance,* Nanotechnology, online 2/7/2021. |  |
| 200 | **Nguyen Thi Vuong Hoan,** Nguyen Ngoc Minh, **Nguyen Thi Lieu**, Nguyen Van Thang, Vo Thang Nguyen, Nguyen Thi Thanh Tu, Tran Thanh Tam Toan, Nguyen Hoang Tuan, Duong Quang Nhan, Ho Van Minh Hai, Tran Ngoc Tuyen, Dinh Quang Khieu. *Nickel ferrite: synthesis and application for voltammetric determination of uric acid*. Journal of Nanoparticle Research (2021) https://doi.org/10.1007/s11051-020-05127-8 |  |
| 201 | **Hoan Thi Vuong Nguyen**, Minh Ngoc Nguyen, Thoi Thi Kim Nhi, Nguyen Van Thang, Tuan Anh Vu, Vo Thang Nguyen, Nguyen Mau Thanh, Nguyen Van Hung and Dinh Quang Khieu. *TiO2/ DIAZONIUM/GRAPHENE OXIDE COMPOSITES: SYNTHESIS AND VISIBLE-LIGHT DRIVEN PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF METHYLENE BLUE.* Journal of Nanomaterials Volume 2020, Article ID 4350125, 15 pages https://doi.org/10.1155/2020/4350125 |  |
| 202 | **Vuong Hoan Thi Nguyen**, Minh Ngoc Nguyen, **Tam Thanh Truong,** Tien Nguyen, Huan Doan and Xuan Nui Pham. *One-pot preparation of alumina modified polysulfone–graphene oxide nanocomposite membrane for separation of emulsion–oil from wastewater.* Journal of Nanomaterials. Volume 2020, Article ID 9087595, 12 pages https://doi.org/10.1155/2020/9087595 |  |
| 203 | Huynh Truong Ngo, Vo Thang Nguyen, Tran Duc Manh, Tran Thanh Tam Toan , Nguyen Thi Minh Triet, Nguyen Thanh Binh, **Nguyen Thi Vuong Hoan** , Tran Vinh Thien , and Dinh Quang Khieu. *Voltammetric Determination of Rhodamine B Using a ZIF-67/Reduced Graphene Oxide Modified Electrode*. Journal of Nanomaterials Volume 2020, Article ID 4679061, 14 pages |  |
| 204 | **Vuong Hoan Thi Nguyen**, Minh Ngoc Nguyen, **Nguyen Thi Hong Trang, Thuy Le Thi Thanh, Van Hoang Cao**, Tran Xuan Mau, Ho Xuan Anh Vu, Phan Thi Kim Thu, Nguyen Hai Phong and Dinh Quang Khieu. *Simultaneous Voltammetric Determination of Uric Acid, Xanthine and Hypoxanthine Using CoFe2O4/Reduced Graphene Oxide Modified Electrode*. Journal of Nanomaterials Volume 2020, Article ID 9797509, 15 pages https://doi.org/10.1155/2020/9797509 |  |
| 205 | Dang Thi Ngoc Hoa, Tran Thanh Tam Toan, Tran Xuan Mau, **Nguyen Thi Vuong Hoan**, Tran Thi Nhat Tram, Tran Duc Manh, Vo Thang Nguyen, Vu Thi Duyen, Pham Le Minh Thong, Dinh Quang Khieu. Voltammetric determination of auramine o with ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 modified electrode.J Mater Sci: Mater Electron, 2020 |  |
| 206 | Thu Hong Anh Ngo, Chau Thi Minh Nguyen, Khai Dinh Do, Quan Xuan Duong, Nghia Hieu Tran, **Hoan Thi Vuong Nguyen,** and Dung Thi Tran. *Improvement of Hydrophilicity for Polyamide Composite Membrane by Incorporation of Graphene Oxide-Titanium Dioxide Nanoparticles* . Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2020 |  |
| 207 | Phan Thi Kim Thu, Nguyen Duy Trinh, **Nguyen Thi Vuong Hoan**, Dang Xuan Du, Tran Xuan Mau, Vo Huu Trung, Nguyen Hai Phong, Tran Thanh Tam Toan, Dinh Quang Khieu. *Synthesis and simultaneous determination of ascorbic acid, acetaminophen and caffeine using cobalt ferrite modified electrode by voltammetry method.* Journal of Materials Science: Materials in Electronics (JMSE)- 2019 https://doi.org/10.1007/s10854-019-02072-8. |  |
| 208 | **Hoan Thi Vuong Nguyen**, Thu Hong Anh Ngo, Khai Dinh Do, Minh Ngoc Nguyen, **Nu Thi To Dang**, Tham Thi Hong Nguyen, **Vien Vo**, Tuan Anh Vu. *Preparation and characterization of a hydrophilic polysulfone membrane based on graphene oxide. Journal of Chemistry (2019)*. <https://doi.org/10.1155/2019/3164373> |  |
| 209 | Anh Thu Nguyen Thi, Duc Hoang Van, Nguyen Hai Phong, Nguyen Duc Cuong, **Vuong Hoan Nguyen Thi** and Dinh Quang Khieu. *Electrochemical Determination of Paracetamol Using Fe3O4/Reduced Graphene-Oxide-Based Electrode.* Hindawi Journal of Nanomaterials, 2018 |  |
| 210 | **Nguyen Thi Vuong Hoan,** Nguyen Thi Anh Thu, Nguyen Đuc Cuong, Hoang Van Duc, Đinh Quang Khieu, **Vo Vien.** *Fe3O4/Reduced Graphene Oxide Nanocomposite: Synthesis and Its Application for Toxic Metal Ion Removal.* Journal of Chemistry, Hindawi Publishing Corporation |  |
| 211 | Phạm Thị Lệ Trâm, Nguyễn Thị Hà, Đỗ Thị Phương Hoàng, Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Ngọc Minh, **Diệp Thị Lan Phương, Trần Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Nghĩa, Huỳnh Thị Minh Thành**, Bùi Thị Ngọc Linh, Nguyễn Đức Thiện**, Nguyễn Thị Vương Hoàn.***Nghiên cứu tổng hợp vật liệu g-C3N4/CoFe2O4/Graphen oxit dạng khử ứng dụng làm chất xúc tác quang*. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 11 – issue 2 (2022) 89-97 |  |
| 212 | Đỗ Thị Phương Hoàng, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Hồng Điệp, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Thị Thanh Thúy, Nguyễn Văn Thắng, **Nguyễn Thị Vương Hoàn.** *TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT XÚC TÁC QUANG CỦA VẬT LIỆU COMPOSITE NiFe2O4/ GRAPHEN OXIT BIẾN TÍNH BỞI NITƠ*. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption,Số 2, Tập 9, 2020 |  |
| 213 | Nguyen Ngoc Minh, Truong Cong Duc, Nguyen Ngoc Tue, Huynh Dang Chinh, Le Ha Giang, Vu Anh Tuan, Do Dinh Khai, Ngo Hong An**h** Thu, **Nguyen Thi Vuong Hoan.** *Enhancement of the removal of lead ion Pb2+ from watrer using modified polysulfone membrane*, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption. 8 - issue 3, 67-71 (2019) |  |
| 214 | Phạm Tiến Dũng, Phạm Xuân Núi, Hà Minh Tiến, Thới Thị Kim Nh**i, Nguyễn Thị Vương Hoàn,** Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang Ag-TiO2/rGO cho phản ứng oxi hóa dibenzothiophene trong nhiên liệu, Tạp chí Giao thông vận tải (2019) |  |
| 215 | Phạm Thị Lệ Trâm, Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ, Nguyễn Ngọc Minh, **Trương Công Đức , Trương Thanh Tâm** , Nguyễn Ngọc Tuệ, Vũ Anh Tuấn, Đỗ Đình Khải, Ngô Hồng Ánh Thu, **Nguyễn Thị Vương Hoàn,** *Xử lý ion Pb (II) trong dung dịch nước sử dụng màng lọc polisunfon biến tính*, Tạp chí Hóa học. Tập 57, số 4E12 (2019) |  |
| 216 | Huỳnh Tuấn Vũ, Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Thanh Huy, Nguyễn Duy Thư, Nguyễn Ngọc Minh, **Trương Công Đức**, Phạm Xuân Núi, **Nguyễn Thị Vương Hoàn.** *Các phương pháp chế tạo màng polysulfone trên cơ sở graphen oxit ứng dụng xử lý nước thải nhiễm dầu*, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 7, 4, 62-68 (2018) |  |
| 217 | Nguyen Thi Thanh Chi, Tran Thi Da, Koen Robeyns , Luc Van Meervelt, **Truong Thi Cam Mai**, Nguyen Dang Dat, Nguyen Huu Dinh. *Synthesis, crystal and solution structure of platinacyclic complexes containing eugenol, the main bioactive constituent of Ocimum sanctum L. Oil,* Polyhedron, Volume 151, Pages 330-337 (2017) |  |
| 218 | Chi Nguyen Thi Thanh, **Mai Truong Thi Cam**, Thong Pham Van, Long Nguyen, My Nguyen Ha, Luc Van Meervelt. *Synthesis, structure and in vitro cytotoxicity of platinum(II) complexes containing eugenol and a quinolin-8-ol-derived chelator.* Acta Cryst/C73/ 1030–1037 (2017) |  |
| 219 | Tran Thi Da , Youngmee Kim, **Truong Thi Cam Mai**, Nguyen Cao Cuong, Nguyen Huu Dinh. *Mono- and dinuclear metallacyclic complexes of Pt(II) synthesized from some eugenol derivatives*. Journal of Coordination Chemistry/ Volume 63, Issue 3, Page 473-483 (2010) |  |
| 220 | Phan Thanh Hải\*, Trần Thị Ngọc Lệ, **Trương Thị Cẩm Mai**, Huỳnh Thị Minh Thành, Huỳnh Thị Miền Trung\*. *Biến tính bề mặt vật liệu graphite bởi màng phân tử dibenzyl viologen bằng phương pháp điện hóa Dibenzyl viologgen adlayer functionalzed graphitic surraces using electrochemical approach*. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption (Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam)10 – special issue 1 p. 14-17 (2021) |  |
| 221 | Nguyen Thi Thanh Chi\*, T**ruong Thi Cam Mai**. *In vitro cytotoxicity of a series of cis-platinum(II) complexes bearing piperidine, Vietnam Journal of Chemistry,* 56(2), 244-248 (2018) |  |
| 222 | **Trương Thị Cẩm Mai**, Trần Thị Bích Phượng, Phạm Thị Lê, Nguyễn Thị Thanh Chi\*. *Tổng hợp, cấu trúc một số phức chất platin(II) chứa 2-metylquinolin và eugenol hoặc propyl eugenoxyaxetat*. Tạp chí hóa học, 55(3e12) 22-27 (2017) |  |
| 223 | **Truong Thi Cam Mai**, Le Thi Dinh, Le Viet Huy, Nguyen Thi Thanh Chi\*. *Novel products of reaction between K[PtCl3(eugenol)] and some pyridine’s derivaties*. Vietnam Journal of Chemistry 55(6): 738-743. (2017) |  |
| 224 | Phạm Văn Thống, **Trương Thị Cẩm Mai**, Bạch Thị Mãi, Nguyễn Thị Thanh Chi\*. *Tổng hợp, cấu trúc, tính chất của hai phức chất khép vòng platin(II) chứa metyleugenol và axit quinaldic*. Tạp chí hóa học. 54(5e1,2): 154-159 (2016) |  |

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau:

- Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), *t*ên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

- Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tên bài viết’, tên tập san, số, kì/thời gian phát hành, số trang.

- Tác giả (Năm xuất bản), *tên tài liệu*, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập.

- Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’*, [trong] tên kỷ yếu*, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

**3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo**

| **STT** | **Hạng mục** | **Số lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần /môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 03 | 300 | Các học phòng chung | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 02 | 150 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành, ngoại ngữ | Cả khóa học |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | **Thư viện, trung tâm học liệu** | 01 | 3.339 | Các học phần trong chương trình đào tạo | Cả khóa học |  |
| 3 | **Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập** | 08 | 380 | Các học phần sử dụng phóng máy thực hành | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản,**  **Năm xuất bản, nước** | | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã Học phần/Môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|  | Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học | Trần Thị Đà, Đặng Trần Phách | NXB Giáo dục, 2016 | Việt Nam |  | Hóa học vô cơ nâng cao | HHVC001 | Học kì 1, năm 1 |  |
|  | Inorganic Chemistry | Shriver & Atkins | Oxford University, 2014 | Mỹ |  | Hóa học vô cơ nâng cao | HHVC001 | Học kì 1, năm 1 |  |
|  | Cơ sở hóa học lập thể | Đặng Như Tại | NXB Giáo dục, 2013. | Việt Nam, |  | Hóa học hữu cơ nâng cao | HHVC002 | Học kì 1, năm 1 |  |
|  | Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ | Thái Doãn Tĩnh | NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2008. | Việt Nam |  | Hóa học hữu cơ nâng cao | HHVC002 | Học kì 1, năm 1 |  |
|  | Process and Product Optimization Using Designed Experiments, 3rd | Raymond H. Myers, Douglas C, Montgomery | Edition, John Wiley & Sons, 2009. | Mỹ |  | Xử lý số liệu và quy hoạch hóa thực nghiệm | HHVC004 | Học kì 1, năm 1 |  |
|  | Design and Analysis of Experiments 5th Edition | Douglas C. Montgomery | , John Wiley & Sons, 2001. | Mỹ |  | Xử lý số liệu và quy hoạch hóa thực nghiệm | HHVC004 | Học kì 1, năm 1 |  |
|  | Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | Vũ Cao Đàm | NXB Giáo dục, 2008. | Việt Nam |  | Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành | HHVC005 | Học kì 1, năm 1 |  |
|  | Materials Characterizations | Nguyen Van Thang, André Vantomme | Lecture notes, MOMA Project, 2021. | Việt Nam |  | Các phương pháp đặc trưng vật liệu | HHVC006 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | . Materials Characterization: Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods | Yang Leng | Wiley & Sons (2008). | Mỹ |  | Các phương pháp đặc trưng vật liệu | HHVC006 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Coordination Chemistry | Ajai Kumar | Aaryush educations; 2014 | Ấn Độ |  | Hóa học phức chất và ứng dụng | HHVC007 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Inorganic Chemistry 5th Edition | Catherine Housecroft, Alan Sharpe | Pearson, 2022 | Anh |  | Hóa học phức chất và ứng dụng | HHVC007 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Công nghệ Hóa học Vô cơ | Trần Hồng Côn, Nguyễn Trọng Uyển | NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2005 | Việt Nam |  | Công nghệ sản xuất các chất vô cơ | HHVC008 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Vật liệu Kỹ Thuật | Nguyễn Khắc Xương | NXB Bách Khoa, Hà Nội, 2016 | Việt Nam |  | Vật liệu vô cơ tiên tiến | HHVC009 | Học kì 3, năm 2 |  |
|  | Vật liệu polymer composite - khoa học và công nghệ, | Trần Vĩnh Diệu | NXB Khoa học Tự nhiên và công nghệ, Hà Nội, 2020 | Việt Nam |  | Vật liệu vô cơ tiên tiến | HHVC009 | Học kì 3, năm 2 |  |
|  | Hóa dược- dược lý | Nguyễn Huy Công | NXB Y học, Hà Nội, 2006 | Việt Nam |  | Hóa dược liệu | HHVC012 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Medicinal Plants: Chemistry, Pharmacology, and Therapeutic Applications | Mallappa Kumara Swamy, Jayanta Kumar Patra, Gudepalya Renukaiah Rudramurthy, | CRC Press Taylor & Francis Group, 2019 | Anh |  | Hóa dược liệu | HHVC012 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Green chemistry | Stanley E. Manahan | ChemChar Research, Inc Publishers, Columbia, Missouri U.S.A, 2006 | Mỹ |  | Hóa học xanh | HHVC013 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Giáo trình Vật liệu nano và hóa học xanh | Võ Viễn | NXB KH Tự nhiên và CN, 2021. | Việt Nam |  | Hóa học xanh | HHVC013 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Fundamentals of Materials for Energy and Environmental Sustainability | [David S. Ginley](https://play.google.com/store/books/author?id=David+S.+Ginley), [David Cahen](https://play.google.com/store/books/author?id=David+Cahen) | Cambridge University Press, 2011. | Anh |  | Vật liệu ứng dụng trong năng lượng và môi trường | HHVC014 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Công nghệ hoá học trong xử lý môi trường | Lương Đức Phẩm, Lê Văn Cát, Dương Hồng Anh, Lê Quốc Hùng, Ngô Kim Chi, Nguyễn Hữu Phú, Cao Thế Hà, Lê Anh Tuấn, | NXB Giáo dục, 2009. | Việt Nam |  | Ứng dụng hóa học trong xử lý môi trường | HHVC015 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Tái sử dụng và tái chế chất thải, | Huỳnh Trung Hải, Hà Vĩnh Hưng, Nguyễn Đức Quảng | NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2005 | Việt Nam |  | Công nghệ tái chế và tái sử dụng chất thải rắn | HHVC016 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, | Nguyễn Đức Khiển, Hồ Sỹ Nhiếp, Nguyễn Kim Hoàng, Nguyễn Thị Diễm Hằng | NXB Xây dựng, Hà Nội, 2012 | Việt Nam |  | Công nghệ tái chế và tái sử dụng chất thải rắn | HHVC016 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Quantitative Chemical Analysis | Daniel .C – Harris | NewYork, 2011 | Mỹ |  | Các phương pháp phân tích ứng dụng trong hóa vô cơ | HHVC017 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Phương pháp phân tích phổ nguyên tử | Phạm Luận | nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2014 |  |  | Các phương pháp phân tích ứng dụng trong hóa vô cơ | HHVC017 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Tập bài giảng Hóa học tính toán ứng dụng | Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Ngọc Trí | Trường Đại học Quy Nhơn, 2021. | Việt Nam |  | Hóa học tính toán ứng dụng | HHVC018 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Introduction to Computational Chemsitry , 2nd | Frank Jensen | John Wiley & Sons, Ltd., 2007. | Mỹ |  | Hóa học tính toán ứng dụng | HHVC018 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Hóa học các nguyên tố hiếm và hóa phóng xạ, | Phạm Đức Roãn, Nguyễn Thế Ngôn | NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2009 | Việt Nam |  | Hóa học các nguyên tố đất hiếm và kim loại quý | HHVC019 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Giáo trình Hóa học các nguyên tố hiếm | Lê Thị Thanh Thúy | NXB ĐH Huế, 2021. | ViệtNam |  | Hóa học các nguyên tố đất hiếm và kim loại quý | HHVC019 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Foundations of Crystallography with Computer Applications. Second Edition, | Maureen M. Julian | CRC Press, 2014 | Mỹ |  | Hóa học tinh thể ứng dụng | HHVC020 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Symmetry Relationships between Crystal Structures: Applications of Crystallographic Group Theory in Crystal Chemistry (Iucr Texts on Crystallography, 1st Edition, | Ulrich Muller | Oxford Science Publications, 2013. | Anh |  | Hóa học tinh thể ứng dụng | HHVC020 | Học kì 2, năm 1 |  |
|  | Biological Inorganic Chemistry. Structure and Reactivity | Ivano Bertini, Harry B. Gray, Edward I. Stiefel, Joan Selverstone Valentin | University Science Books, Sausalito, California; 2007 | Mỹ |  | Hóa sinh vô cơ | HHVC021 | Học kì 3, năm 2 |  |
|  | Bioinorganic Medicinal Chemistry | Enzo Alessio | John Wiley & Sons, Inc.; 2011 | Mỹ |  | Hóa sinh vô cơ | HHVC021 | Học kì 3, năm 2 |  |
|  | Giáo trình Hóa sinh học thực phẩm | Lê Thị Hồng Ánh | NXB Đại Học Quốc Gia TPHCM, 2018 | Việt Nam |  | Hóa sinh thực phẩm | HHVC022 | Học kì 3, năm 2 |  |
|  | Tập bài giảng Mô phỏng và tính toán vật liệu, | Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Ngọc Trí, Hồ Quốc Đại | Trường Đại h ọc Quy Nhơn, 2022 | Việt Nam |  | Mô phỏng và tính toán trong vật liệu | HHVC023 | Học kì 3, năm 2 |  |
|  | , Computational Chemistry of Solid State Materials, | Richard Dronskowski | WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2005. | Mỹ |  | Mô phỏng và tính toán trong vật liệu | HHVC023 | Học kì 3, năm 2 |  |
|  | Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ và hóa sinh, | Nguyễn Đình Triệu, | Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội, 2007 | Việt Nam |  | Các phương pháp phổ trong hóa học | HHVC024 | Học kì 3, năm 2 |  |
|  | Bài tập và thực tập các phương pháp phổ | Nguyễn Đình Triệu, | NXB ĐHQG hà Nội, 2001 | Việt Nam |  | Các phương pháp phổ trong hóa học | HHVC024 | Học kì 3, năm 2 |  |
|  | Công Nghệ Sản Xuất Các Chất Màu Vô Cơ | Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Ngô Văn Cờ | NXB Đại Học Quốc Gia, 2018. | Việt Nam |  | Chất màu vô cơ | HHVC025 | Học kì 3, năm 2 |  |
|  | Công nghệ sản xuất chất màu gốm sứ | Lê Văn Thanh, Nguyễn Minh Phương | NXB Xây dựng, 2004. | Việt Nam |  | Chất màu vô cơ | HHVC025 | Học kì 3, năm 2 |  |
|  | Catalysis | Nguyen Phi Hung, Nguyen Van Thang, Esteban Mejía | Lecture notes, MOMA Project, 2021 | Đức |  | Xúc tác | HHVC026 | Học kì 3, năm 2 |  |
|  | Catalysis, | Ulf Hanefeld, Leon Lefferts | , An Integrated Textbook for Students, Wiley-VCH, 2018. | Mỹ |  | Xúc tác | HHVC026 | Học kì 3, năm 2 |  |
|  | Fundamental of Electrochemistry (second edition | V. S. Bagotsky | John Wiley & Sons, Inc., 2006 | Mỹ |  | Điện hóa học ứng dụng | HHVC027 | Học kì 3, năm 2 |  |
|  | Surface Science: An Introduction. | K. Oura, V.G. Lifshits, A.A. Saranin, A.V. Zotov, M. Katayama | Springer, 2003. | Mỹ |  | Hóa học bề mặt kích thước nano | HHVC028 | Học kì 3, năm 2 |  |
|  | Surface Science: Foundations of Catalysis and Nanoscienc. | Kurt W. Kolasinksi | Wiley, 2008. | Mỹ |  | Hóa học bề mặt kích thước nano | HHVC028 | Học kì 3, năm 2 |  |
|  | Công nghệ hóa học vô cơ, | Trần Hồng Côn, Nguyễn Trọng Uyển | NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2005. | Việt Nam |  | Hóa học silicate | HHVC029 | Học kì 3, năm 2 |  |
|  | Kỹ thuật sản xuất gốm sứ, | Phạm Xuân Yên, Huỳnh Đức Minh, Nguyễn Thu Thủy | Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1995. | Việt Nam |  | Hóa học silicate | HHVC029 | Học kì 3, năm 2 |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo**

| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Lò nung | Đức, 2012  Đức, 2019 | 2 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 2 | Bể rửa siêu âm S60H | Anh, 2013 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 3 | Máy cất nước hai lần LWD-3005D - Kĩ thuật: 570x600x600mm | Đức, 2015 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 4 | Tủ sấy - 101 70 lít - t0C 30-3000C | TQ, 2013 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 5 | Tủ hút phòng thí nghiệm EFH-4A1 | TQ, 2010 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 6 | Cân phân tích | Mỹ, 2015 | 5 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 7 | Máy quang phổ kế UV-VIS | Anh, 2013 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Các phương pháp pổ trong hóa học | Học kỳ 3, 4 | 15 |  |
| 8 | Máy ly tâm lạnh cao tốc Z36-HK (71,5x42x51cm) | Anh, 2013 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 9 | Kính hiển vi quang học có kết nối camera | Nhật, 2019 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 10 | Hệ điện hóa 3 điện cực | Đức, 2019 | 2 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Điện hóa học ứng dụng  Điện hóa chất rắn | Học kỳ 2, 3, 4 | 15 |  |
| 11 | Máy quang phổ UV-Vis rắn | Anh, 2019 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Các phương pháp phổ trong hóa học | Học kỳ 3, 4 | 15 |  |
| 12 | Máy nhiễu xạ tia X D2 | Đức, 2019 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Các phương pháp đặc trưng vật liệu | Học kỳ 2, 4 | 15 |  |
| 13 | Tủ tháo tác mẫu cách ly (glover box) | Đức, 2019 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 14 | Máy đo pH | Mỹ, 2013 | 5 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 15 | Máy Raman cầm tay | Đức, 2018 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 16 | Thiết bị chế tạo màng mỏng bằng pp quay phủ | Anh, 2019 | 2 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 17 | Máy đo độ dẫn để bàn | Mỹ, 2014 | 4 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 18 | Mấy khuấy từ gia nhiệt | Mỹ, 2008 | 2 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 19 | Hệ thống sắc kí khí - GC 7890B | Mỹ, 2017 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Các phương pháp phổ trong hóa học | Học kỳ 3, 4 | 15 |  |
| 20 | Hệ thống sắc ký lỏng- LC20A | Nhật, 2014 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Các phương pháp phổ trong hóa học | Học kỳ 3, 4 | 15 |  |
| 21 | Bộ điều chế xác định đương lượng, chuẩn độ, tốc độ phản ứng hóa học | Đức, 2015 | 2 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 22 | Kính hiển vi chụp ảnh, soi ngược | TQ, 2015 | 5 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 23 | Tủ sấy chân không | TQ, 2015 | 2 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 24 | Thiết bị lọc hút chân không 16309 | TQ, 2012 | 2 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 25 | Máy khuấy từ gia nhiệt | TQ, 2015 | 3 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp | Học kỳ 4 | 15 |  |
| 26 | Máy vi tính để bàn Dell Optilex 3020 | TQ, 2013 | 10 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Mô phỏng đa quy mô trong hóa học  Hóa học tính toán ứng dụng  Hóa học tính toán trong vật liệu | Học kỳ 3, 4 | 15 |  |
| 27 | Máy chủ server 719064-B21 | TQ, 2018 | 4 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Mô phỏng đa quy mô trong hóa học  Hóa học tính toán ứng dụng  Hóa học tính toán trong vật liệu | Học kỳ 3, 4 | 15 |  |
| 28 | Hệ thống UPS. Cabling and Installation | TQ, 2018 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Mô phỏng đa quy mô trong hóa học  Hóa học tính toán ứng dụng  Hóa học tính toán trong vật liệu | Học kỳ 3, 4 | 15 |  |
| 29 | Tủ mạng 42U COMRACK | TQ, 2018 | 1 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Mô phỏng đa quy mô trong hóa học  Hóa học tính toán ứng dụng  Hóa học tính toán trong vật liệu | Học kỳ 3, 4 | 15 |  |
| 30 | Cây máy tính chủ | TQ, 2013 | 2 | Khoa KHTN | Đồ án tốt nghiệp  Mô phỏng đa quy mô trong hóa học  Hóa học tính toán ứng dụng  Hóa học tính toán trong vật liệu | Học kỳ 3, 4 | 15 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** |  | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định., ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **Sinh học thực nghiệm** Mã ngành: **8420114**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

**1. Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên,**  **ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;**  **Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ,**  **nước,**  **năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
|  | Nguyễn Thị Mộng Điệp, 23/09/1983 | 211759987; Việt Nam | PGS, 2019 | TS, Pháp, 2015  TSKH, Pháp, 2022 | Khoa học Sự sống và sức khỏe | 9/2005 |  | 3707001028 | 15 | 0 | 2 |  |
|  | Võ Văn Chí  26/04/1985 | 211789849;  Việt Nam |  | TS, Thái Lan, 2017 | Sinh học | 05/10/2007 |  | 5208003430 | 15 | 0 | 2 |  |
|  | Trương Thị Huệ  20/05/1976 | 211652774; Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2014 | Sinh học | 09/1998 |  | 3701003324 | 24 | 0 | 2 |  |
|  | Võ Minh Thứ.  25/6/62 | 210286329,ViệtNam | PGS  2018 | TS, VN | Sinh lý học thực vật | 9/1983 |  | 3796032234 | 39 | 4 | 2 |  |
|  | Nguyễn Thanh Liêm  15/05/1985 | 212169457; Việt Nam |  | TS, Trung Quốc,  2020 | Di truyền và Nhân giống cây trồng | 1/2010 |  | 5209006214 | 12 | 0 | 0 |  |
|  | Bùi Hồng Hải, 15/07/1980 | 215197169;  Việt Nam |  | TS, CH Pháp, 2015 | Khoa học Nông nghiệp | 9/2004 |  | 3707000936 | 18 | 0 | 3 |  |
|  | Ngô Kim Khuê 20/03/1987 | 052187022088  Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2019 | Sinh học | 5/2010 |  | 5210005354 | 12 | 0 | 0 |  |
|  | Huỳnh Thị Thanh Trà  10/12/1982 | 211746995; Việt Nam |  | TS, Mỹ, 2019 | Bệnh học cây trồng | 9/2004 |  | 3707000935 | 16 | 0 | 0 |  |
|  | Trần Thanh Sơn  27/07/1980 | 215505831  Việt Nam |  | TS, Pháp  2013 | Khoa học sự sống và sức khỏe | 11/2002  (chuyển về ĐHQN tháng 11/2013) |  | 3104000089 | 20 |  |  |  |
|  | Hoàng Đức An  22/8/1981 | 211743435 |  | Tiến sỹ, Pháp, 2017 | Tiến sỹ Công nghệ Sinh học Thực phẩm | x |  | 3707001030 | 5 năm | 16 |  |  |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

| **STT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy**  **(học kỳ, năm học)** | | **Số tín chỉ** | | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | | *(5)* | *(6)* | *(7)* | | *(8)* | *(9)* |
|  | PGS.TS. Nguyễn Thị Mộng Điệp | Công nghệ gen | Học kì 1, năm thứ 1 | | x |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Thanh Liêm |
|  | TS. Trần Thanh Sơn | Sinh học tế bào phân tử | Học kì 1, năm thứ 1 | | x |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Thanh Liêm |
|  | PGS.TS. Nguyễn Thị Mộng Điệp | Miễn dịch học và ứng dụng | Học kì 1, năm thứ 1 | | x |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Ngô Kim Khuê |
|  | PGS.TS. Võ Minh Thứ | Quang hợp và dinh dưỡng khoáng ứng dụng | Học kì 1, năm thứ 1 | | x |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Thanh Liêm |
|  | PGS.TS. Nguyễn Thị Mộng Điệp | Công nghệ vi sinh và xử lý môi trường | Học kì 2, năm thứ 1 | | x |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Hoàng Đức An |
|  | TS. Trương Thị Huệ | Kỹ thuật phân tích hóa sinh | Học kì 2, năm thứ 1 | | x |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Thanh Liêm |
|  | TS. Bùi Hồng Hải | Thực tập chuyên ngành SHTN 1 | Học kì 2, năm thứ 1 | | x |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Thanh Liêm |
|  | TS. Nguyễn Thanh Liêm | Phương pháp nghiên cứu SHTN | Học kì 2, năm thứ 1 | | x |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Bùi Hồng Hải |
|  | TS. Huỳnh Thị Thanh Trà | Kiểm soát sinh học | Học kì 2, năm thứ 1 | | x |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS.TS. Võ Minh Thứ |
|  | TS. Bùi Hồng Hải | Thống kê sinh học và ứng dụng | Học kì 1, năm thứ 2 | | x |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Thanh Liêm |
|  | TS. Võ Văn Chí | Dinh dưỡng động vật và an toàn thực phẩm | Học kì 1, năm thứ 2 | | x |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Trần Thanh Sơn |
|  | TS. Trần Thanh Sơn | Thực tập chuyên ngành SHTN 2 | Học kì 1, năm thứ 2 | | x |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Võ Văn Chí |
|  | TS. Bùi Hồng Hải | Sinh thái môi trường và phát triển bền vững | Học kì 1, năm thứ 1 | |  |  | x | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Võ Văn Chí |
|  | TS. Võ Văn Chí | Thuỷ sinh vật học | Học kì 1, năm thứ 1 | |  |  | x | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Bùi Hồng Hải |
|  | PGS.TS. Võ Minh Thứ | Sinh trưởng, phát triển ở thực vật và ứng dụng | Học kì 1, năm thứ 1 | |  |  | x | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Thanh Liêm |
|  | TS. Trần Thanh Sơn | Di truyền quần thể và số lượng | Học kì 1, năm thứ 1 | |  |  | x | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS.TS. Võ Minh Thứ |
|  | TS. Trương Thị Huệ | Enzyme và ứng dụng | Học kì 1, năm thứ 1 | |  |  | x | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Thanh Liêm |
|  | TS. Ngô Kim Khuê | Côn trùng y học | Học kì 2, năm thứ 1 | |  |  | x | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Trần Thanh Sơn |
|  | TS. Bùi Hồng Hải | Bảo quản nông sản | Học kì 2, năm thứ 1 | |  |  | x | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Trương Thị Huệ |
|  | TS. Trương Thị Huệ | Sinh học phân tử ứng dụng trong Y học | Học kì 2, năm thứ 1 | |  |  | x | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS.TS. Nguyễn Thị Mộng Điệp |
|  | PGS.TS. Võ Minh Thứ | Sinh lý chống chịu ở thực vật | Học kì 2, năm thứ 1 | |  |  | x | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Huỳnh Thị Thanh Trà |
|  | TS. Trần Thanh Sơn | Tế bào gốc và ứng dụng | Học kì 1, năm thứ 2 | |  |  | x | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS.TS. Nguyễn Thị Mộng Điệp |
|  | TS. Nguyễn Thanh Liêm | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng | Học kì 1, năm thứ 2 | |  |  | x | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Trương Thị Huệ |
|  | TS. Trương Thị Huệ | Chỉ thị Protein và tính chống chịu ở thực vật | Học kì 1, năm thứ 2 | |  |  | x | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS.TS. Võ Minh Thứ |
|  | PGS.TS. Nguyễn Thị Mộng Điệp | Công nghệ hỗ trợ sinh sản động vật | Học kì 1, năm thứ 2 | |  |  | x | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Võ Văn Chí |
|  | ThS. Trần Lan Đài | Bệnh học phân tử thực vật | Học kì 1, năm thứ 2 | |  |  | x | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Thanh Liêm |
|  | Khoa KHTN | Đề án tốt nghiệp | Học kì 2, năm thứ 2 | | x |  |  | |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
|  | | | |  | | | |  | | |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
|  | Nguyễn Lê Tuấn, 14/11/1973 | Tiến sĩ, 2013 | Hoá hữu cơ |  |
|  | Phan Thanh Hải, 10/11/1980 | Tiến sĩ, 2012 | PhD der Naturwissenschaften |  |
|  | Trần Thanh Sơn, 27/7/1980 | Tiến sĩ, 2013 | Di truyền, genomics |  |
|  | Ngô Anh Tú, 4/9/1981 | Tiến sĩ, 2014 | Địa lí Quy hoạch-Môi trường (Pháp) |  |

**2. Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
|  | Số 797/QĐ-ĐHQN, 12/6/2017, T2017.523.26 | Cấp Cơ sở | Nghiên cứu các chủng vi sinh vật gây bệnh trên cây lạc (*Arachis hypogaea* L.) trong điều kiện sinh thái thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. | Nguyễn Thị Mộng Điệp |  | 2/02/2018 | Tốt |  |  |
|  | Số 391/QĐ-ĐHQN, 30/3/2018, T2017.523.26, T2018.603.52 | Cấp Cơ sở | Đánh giá mức độ phosphoryl hóa của protein kinase AMPK dưới tác động của chất kích hoạt trực tiếp A-769662 và gián tiếp Metformin trong tinh trùng gà bằng kỹ thuật Western Blot và Immunofluorescence | Nguyễn Thị Mộng Điệp |  | 24/04/2019 | Xuất xắc | Lê Vương Hải Nguyệt  Trần Thị Hậu |  |
|  | Số 391/QĐ-ĐHQN, 30/3/2018, T2017.523.26, T2018.603.52 | Cấp nhà nước | Nghiên cứu vai trò của 5’-AMP activated protein kinase (AMPK) trong biểu hiện gen adenylate cyclase sử dụng một số dược phẩm và kích thích bằng human Luteinizing Hormone (hLH) hoặc Forskolin ở tế bào Leydig MLTC-1 | Nguyễn Thị Mộng Điệp |  | 8/09/2021 | Đạt | Trần Thanh Sơn  Nông Văn Hải  Nguyễn Thùy Dương  Nguyễn Lê Công Minh |  |
|  | T07.217.05 | Cấp cơ sở | Bước đầu nghiên cứu về tính đa dạng của họ Lan (Orchidaceae) và một số loài cây làm thuốc tại xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định | Phan Hoài Vỹ,  Bùi Hồng Hải (đồng chủ nhiệm) | Số 1060/QĐ-ĐHQN, ngày 10/10/2008 | 30/10/2008 | Tốt |  |  |
|  | Số 03/2009/HĐKHCN, 15/6/2009, T09.244.03 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu ancaloit (alkaloids) trong một số loài cây thuốc thuộc chi Phyllanthus (Euphorbiaceae) trên địa bàn tỉnh Bình Định | Bùi Hồng Hải | Số 924/QĐ-ĐHQN | 17/5/2010 | Tốt |  |  |
|  | Số 24/2016/KHCN, ngày 16/5/2016, T2016.518.24 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nhân nhanh và trồng giống rau muống biển (*Ipomoea biloba* Frosk) để cung cấp thức ăn nuôi thỏ tại Nhơn Tân | Bùi Hồng Hải |  | 28/6/2018 | Khá | Nguyễn Thị Y Thanh |  |
|  | Số 631 QĐ-ĐHQN 01/04/2014 T2014.431.09 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu quy trình điện di protein SDS-PAGE và điện di isozyme để đánh giá khả năng chịu mặn của một số giống lúa trồng trong vùng nhiễm mặn ở Bình Định | Trương Thị Huệ | 5947/QĐ-ĐHQN ngày 18/11/2015 | 25/11/2015 | Tốt |  |  |
|  | Số 797 QĐ-ĐHQN 12/06/2017 T2017.522.25 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thiếu nước đến chỉ thị phân tử protein và một số isozyme của các giống đậu tương có khả năng chịu hạn khác nhau được trồng ở Bình Định | Trương Thị Huệ | Số 2461/QĐ-ĐHQN ngày 24/10/2018 | 29/10/2018 | Tốt |  |  |
|  | Số 696 QĐ-ĐHQN 04/04/2013 T2013.401.10 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón NPK và phân hữu cơ vi sinh đến sự sinh trưởng, phát triển, năng suất của 2 giống ớt khác nhau trồng ở Trại thực nghiệm Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định ”. | Võ Minh Thứ | Số 1229/QĐ-ĐHQN ngày 15/05/2014 | 20/05/2014 | Tốt |  |  |
|  | Số 1827 QĐ-UBND  30/05/2016 MS: 03-05-15 | Cấp tỉnh | Nghiên cứu đánh giá thực trạng nhiễm mặn và một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất lúa trồng ven đê đông của tỉnh Bình Định | Võ Minh Thứ | Số 389/QĐ-SKHCNngày 20/12/2019 | 28/12/2019 | Khá |  |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
|  | TTH Nguyen, TMD Nguyen, Non-invasive assessment of physiological stress in captive common palm civets (Paradoxurus hermaphroditus) in VietnaM , Journal of Animal Behaviour and Biometeorology, 10 (2), 2022 |  |
|  | Y Combarnous, TMD Nguyen, Membrane Hormone Receptors and Their Signaling Pathways as Targets for Endocrine Disruptors, Journal of Xenobiotics (2), 64-73, 2022 |  |
|  | H.N.Hieu, D.T.H.Trang, V.T.T.Hien, N.V.Nghia, N.T.Lam, TMD Nguyen, Microorganism-mediated green synthesis of silver nanoparticles using Aspergillus niger and Bacillus megaterium, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 17 (1), 359-367, 2022 |  |
|  | TMD Nguyen, D Klett, Y Combarnous, Fluoxetine affects cytosolic cAMP, ATP, Ca2+ responses to forskolin, and survival of human ovarian granulosa tumor COV434 cells, The Korean Journal of Physiology & Pharmacology 25(3), 189-195, 2021 |  |
|  | TMD Nguyen, L Filliatreau, D Klett, NV Hai, NT Duong, Y Combarnous Effect of Soluble Adenylyl Cyclase (ADCY10) Inhibitors on the LH-Stimulated cAMP Synthesis in Mltc-1 Leydig Cell Line, International Journal of Molecular Sciences 22(9), 4641, 2021 |  |
|  | Y Combarnous, TMD Nguyen, Cell communications among microorganisms, plants, and animals: Origin, evolution, and interplays, International Journal of Molecular Sciences, 21 (21), 8052, 2020 |  |
|  | TMD Nguyen, Adiponectin: Role in physiology and pathophysiology, International Journal of Preventive Medicine 11, 2020 |  |
|  | TMD Nguyen, I Grasseau, E Blesbois, New insights in the AMPK regulation in chicken spermatozoa: Role of direct AMPK activator and relationship between AMPK and PKA pathways, Theriogenology, 140, 1-7, 2019 |  |
|  | TMD Nguyen, D Klett, L Filliatreau, Y Combarnous, Inhibition by fluoxetine of LH-stimulated cyclic AMP synthesis in tumor Leydig cells partly involves AMPK activation, PloS one, 14(6), e0217519, 2019 |  |
|  | TMD Nguyen, D Klett, Y Combarnous, Estrogenic Compounds or Adiponectin Inhibit Cyclic AMP Response to Human Luteinizing Hormone in Mouse Leydig Tumor Cells , Biology, 8/2, 45, 2019 |  |
|  | Y Combarnous, J Mariot, L Relav, TMD Nguyen, D Klett, Choice of protocol for the in vivo bioassay of equine Chorionic Gonadotropin (eCG/PMSG) in immature female rats, Theriogenology, 130, 99-102, 2019 |  |
|  | Y Combarnous, TMD Nguyen, Comparative overview of the mechanisms of action of hormones and endocrine disruptor compounds, Toxics, 7/1, 5, 2019 |  |
|  | TMD Nguyen, Main signaling pathways involved in the control of fowl sperm motility, Poultry science, 98/3, 1528–1538, 2019 |  |
|  | TMD Nguyen, Role of AMPK in mammals reproduction: Specific controls and whole-body energy sensing, Comptes Rendus Biologies, 342 (1-2), 1-16, 2019 |  |
|  | TMD Nguyen, L Filliatreau, D Klett, Y Combarnous, Comparative effects of sub-stimulating concentrations of non-human versus human Luteinizing Hormones (LH) or chorionic gonadotropins (CG) on adenylate cyclase activation by forskolin in MLTC cells, General and comparative endocrinology, 216/15, 23-30, 2018 |  |
|  | TMD Nguyen, Impact of 5'-amp-activated protein kinase on male gonad and spermatozoa functions, Frontiers in Cell and Developmental Biology, 23/5, 1-5, 2017 |  |
|  | Bùi H.H, Nguyễn T.Y.T, Nguyễn T.A.V. (2022). Ảnh hưởng liều lượng phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng và năng suất của măng tây xanh (*Asparagus officinalis* L.) trồng tại xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở việt nam - hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 5, p: 541-549. ISBN: 978-604-357-065-6 (*DOI: 10.15625/vap.2022.0059*). |  |
|  | Nguyễn T.Y.T, Bùi H.H., Đoàn C.T., Hồ T. (2021), Ảnh hưởng của một số phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng và năng suất của măng tây xanh (*Asparagus officinalis* L.) trồng tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tạp chí Khoa học Đại học Quy Nhơn. ISSN:1859- 0357, Vol 15, No.3, p.43-52 ([*https://doi.org/10.52111/qnjs.2021.15305*](https://doi.org/10.52111/qnjs.2021.15305)). |  |
|  | Nguyễn T.Y.T, Bùi H.H. (2021), Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng dược liệu đương quy Nhật Bản (*Angelica acutiloba* Kitagawa) trồng tại xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 16 (2021), p.68-75. |  |
|  | Machado R.M.A and Bui H.H. (2021). “*Physicochemical characteristics of substrates of the mixture of coir and municipal solid waste compost*”. Proceeding of VIII South-Eastern Europe Symposium on Vegetables and Potatoes, Acta Hortic. 1320, ISHS 2021, pp: 399-403 (*https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2021.1320.53*). |  |
|  | Bùi H.H., Nguyễn T.Y.T, Đỗ M.H. (2020). “Ảnh hưởng của Daminozide đến sinh trưởng và phát triển cây dừa cạn (C*atharanthus roseus* (L.) G. Don.) trồng trong nhà lưới tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định”. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 4 về Nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, Vĩnh Phúc 04/7/2020, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-9955-23-5 (*https://doi.org/10.15625/vap.2020.00069*). |  |
|  | Bùi H.H., Nguyễn T.T.T. và Nguyễn T.Y.T (2019), “Ảnh hưởng của một số cơ chất bổ sung đến sinh trưởng, năng suất và dược chất chiết được của cây đương quy Nhật Bản (*Angelica acutiloba* Kitag.) trồng tại xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định”. Tạp chí Khoa học Đại học Quy Nhơn. ISSN. 1859- 0357, Vol 13, No. 3, p. 105-112 |  |
|  | Bui H.H., Daunay M.C., Stevens R., Salinier J., Pagès L. (2019), “Inter and intra-specific variations of the root system architecture among aubergines, capsicums and tomatoes”. *Proceedings of the 17th EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant*, p.30. 11-13/10, Avignon, France, ISBN: 2-7380-1429-1. |  |
|  | Bùi H.H., Nguyễn T.Y.T., Nguyễn T.T.M (2018), *Nghiên cứu một số kỹ thuật nhân giống muống biển* (*Ipomea pes-caprae* (L.) R. Br.). Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 3 về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, 20/5/2018, pp: 1041-1048, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội |  |
|  | Nguyễn T.H. và Bùi H.H. (2019). Ảnh hưởng của liều lượng phân Kali và hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng và năng suất khoai lang nhật (Beniazuma) trồng tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Đại học Quy Nhơn. ISSN. 1859- 0357, Vol 13, No. 1, p. 135-142. |  |
|  | Huynh, T., Navi, S. S., & Yang, X. B. (2022). Biocontrol Potential of Against Soybean Sudden Death Syndrome in Irrigated and Non-irrigated Fields. In *Fungal diversity, ecology and control management* (pp. 439-454). Springer, Singapore.  Huynh, T., Navi, S. S., & Yang, X. B. (2022). Efficacy of Seed Treatments with *Bradyrhizobium japonicum* to Reduce Occurrence of Soybean Sudden Death Syndrome in Early-planted Soybeans. In *Fungal diversity, ecology and control management* (pp. 415-437). Springer, Singapore. |  |
|  | Navi, S. S., Huynh, T., Mayers, C. G., & Yang, X. B. (2019). Diversity of Pythium spp. associated with soybean damping-off, and management implications by using foliar fungicides as seed treatments. *Phytopathology Research*, *1*(1), 8. |  |
|  | Tu, V. T. C., Tra, H. T. T., An, H. D., Hoang, T. M. N., & Hue, T. T. (2022). Influence of exogenous application of melatonin on biochemical changes of avocado fruit during ripening. *Academia Journal of Biology*, *44*(2), 123-132. |  |
|  | Navi, S., Huynh, T., & Yang, X. B. (2018). Soybean Foliar Fungicide Evaluation in Northeast Iowa. *Farm Progress Reports*, *2017*(1), 129 |  |
|  | Navi SS, Huynh T, Li X, Yang XB (2017). Effects of biocontrol agents in combination with bioAPT microbial carrier as seed treatment on soybean diseases and yields. Proceedings of IPS 6th International Conference on Plant, Pathogens and People, New Delhi, India, 23–27 February 2016, p. 64 |  |
|  | Trương Thị Huệ, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Hòa (2022). Ảnh hưởng của hạn đến những thay đổi hóa sinh của một số giống đậu tương triển vọng tại tỉnh Bình Định, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Số 12 (2022): 36-42 |  |
|  | Trương Thị Huệ, Trương Thị Pi Cós (2022), Ảnh hưởng của melatonin ngoại sinh đến những thay đổi hóa sinh của đậu tương trong điều kiện hạn Hội nghị về Nghiên cứu và giảng dạy Sinh học lần thứ 5, 477-484 |  |
|  | Vu Thi Cam Tu, Huynh Thi Thanh Tra, Hoang Duc An, Le Duy Thanh, Hoang Thi Minh Nguyet, Truong Thi Hue (2022), Influence of exogenous application of melatonin on biochemical changes on avocado fruit during ripening, Academia Journal of Biology, 44(2), 123-132. |  |
|  | Trương Thị Huệ, Lê Huỳnh Như Quyền (2022), Cải thiện khả năng chịu hạn của cây ngô non bằng việc xử lý melatonin ngoại sinh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Số 227/Tập 01/75-83/2022 |  |
|  | Trương Thị Huệ, Ngô Kim Khuê, Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống đậu tương đang được trồng khảo nghiệm tại Bình Định, Hội nghị về Nghiên cứu và giảng dạy Sinh học lần thứ 4, 638-645, 2020 |  |
|  | Trương Thị Huệ, Nguyễn Thị Hòa, Ảnh hưởng của hạn đến các chất có hoạt tính thẩm thấu trong cây đậu xanh ĐX 14 và ĐX 208 ở giai đoạn cây non, Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu và giảng dạy Sinh học toàn quốc, lần thứ IV |  |
|  | Trương Thị Huệ, Ngô Hồng Đức, Ảnh hưởng của hạn đến phổ protein và hoạt độ của một số enzyme của đậu xanh ĐX 14 và ĐX 208 ở giai đoạn nảy mầm và cây non, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số 5.1, Tập 18, 2020, tr.106-109. |  |
|  | Trương Thị Huệ, Phổ Protein tổng số ở lá đậu tương của một số giống đậu tương trong điều kiện hạn, Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Sinh học toàn quốc lần thứ 3: 521-528 |  |
|  | ZHANG Tian-Yu,ZHOU Chun-Lei,LIU Xi,SUN Ai-Ling,CAO Peng-Hui,Thanhliem NGUYEN, TIAN Yun-Lu,ZHAI Hu-Qu,JIANG Ling. Phenotypes and Gene Mapping of a Thermo-sensitive Yellow Leaf Mutant of Rice[J].Acta Agron Sin, 2017, 43(10): 1426-1433. |  |
|  | N Thanh-Liem，X Liu，L Jiang，JM Wan.Rice Production in Vietnam and Analysis of Complementarity between Vientnam and China in Rice Production. Hybrid rice, 2017, 3 (6): 64-74 |  |
|  | Xi Liu, Jie Lan, Yunshuai Huang, Penghui Cao, Chunlei Zhou, Yaken Ren, Niqing He, Shijia Liu, Yunlu Tian, Thanhliem Nguyen, Ling Jiang, and Jianmin Wan. WSL5, a pentatricopeptide repeat protein, is essential for chloroplast biogenesis in rice under cold stress. J Exp Bot, 69(18):4495, 2018. |  |
|  | X. Liu, C. Y. Yang, R. Miao, C. L. Zhou, P. H. Cao, J. Lan, X. J. Zhu, C. L. Mou, Y. S. Huang, S. J. Liu, Y. L. Tian, T. L. Nguyen, L. Jiang & J. M. Wan. DS1/OsEMF1 interacts with OsARF11 to control rice architecture by regulation of brassinosteroid signaling. Rice 11, 46, 2018. |  |
|  | Xiao LianJie ; Huang Jie ; Cao PengHui ; Mou ChangLing ; Thanhliem Nguyen ; Liu ShiJia ; Chen LiangMing ; Jiang Ling. Analysis and gene mapping of rice premature senescence mutant zs. Journal of Nanjing Agricultural University, 2018，41(5):793－800 |  |
|  | Thanhliem Nguyen, Chunlei Zhou, Tianyu Zhang, Jiangfeng Yu, Rong Miao, Yunshuai Huang, Xingjie Zhu, Weihan Song, Xi Liu, Changling Mou, Jie Lan, Shijia Liu, Yunlu Tian, Zhigang Zhao, Ling Jiang & Jianmin Wan. Identification of QTL for seed dormancy from weedy rice and its application to elite rice cultivar ‘Ninggeng 4’. Mol Breeding 39, 123, 2019. |  |
|  | ZHANG Tian-Yu,ZHOU Chun-Lei,LIU Xi,SUN Ai-Ling,CAO Peng-Hui,Thanhliem NGUYEN, TIAN Yun-Lu,ZHAI Hu-Qu,JIANG Ling. Phenotypes and Gene Mapping of a Thermo-sensitive Yellow Leaf Mutant of Rice[J].Acta Agron Sin, 2017, 43(10): 1426-1433. |  |
|  | Zhou C, Lin Q, Lan J, Zhang T, Liu X, Miao R, Mou C, Nguyen T, Wang J, Zhang X, Zhou L, Zhu X, Wang Q, Zhang X, Guo X, Liu S, Jiang L and Wan J. WRKY Transcription Factor OsWRKY29 Represses Seed Dormancy in Rice by Weakening Abscisic Acid Response. Front. Plant Sci. 11:691, 2020. |  |
|  | Xingjie Zhu, Changling Mou, Fulin Zhang, Yunshuai Huang, Chunyan Yang, Jingli Ji, Xi Liu, Penghui Cao, Thanhliem Nguyen, Jie Lan, Chunlei Zhou, Shijia Liu, Ling Jiang & Jianmin Wan. WSL9 Encodes an HNH Endonuclease Domain-Containing Protein that Is Essential for Early Chloroplast Development in Rice. Rice 13, 45, 2020. |  |
|  | Weihan Song, Qixian Hao, Mengying Cai, Yihua Wang, Xingjie Zhu, Xi Liu, Yunshuai Huang, Thanhliem Nguyen, Chunyan Yang, Jiangfeng Yu, Hongming Wu, Liangming Chen, Yunlu Tian, Ling Jiang, Jianmin Wan. Rice OsBT1 regulates seed dormancy through the glycometabolism pathway. Plant Physiology and Biochemistry, 151, 469-476, 2020. |  |
|  | Thanhliem Nguyen, Kai Fu, Changling Mou, Jiangfeng Yu, Xingjie Zhu, Yunshuai Huang, Chunlei Zhou, Qixian Hao, Fulin Zhang, Weihan Song, Ping Wang, Yaping Chen, Tengfei Ma, Yunlu Tian, Shijia Liu, Ling Jiang & Jianmin Wan. Fine mapping of qSdr9, a novel locus for seed dormancy (SD) in weedy rice, and development of NILs with a strong SD allele. Mol Breeding 40, 81, 2020. |  |
|  | Jie Lan, Qibing Lin, Chunlei Zhou, Yakun Ren, Xi Liu, Rong Miao, Ruonan Jing, Changling Mou, Thanhliem Nguyen, Xingjie Zhu, Qian Wang, Xin Zhang, Xiuping Guo, Shijia Liu, Ling Jiang & Jianmin Wan. Small grain and semi-dwarf 3, a WRKY transcription factor, negatively regulates plant height and grain size by stabilizing SLR1 expression in rice. Plant Mol Biol 104, 429–450, 2020. |  |
|  | Xingjie Zhu, Shengzhong Zhang, Yaping Chen, Changlin Mou, Yunshuai Huang, Xi Liu, Jingli Ji, Jiangfeng Yu, Qixian Hao, Chunyan Yang, Mengying Cai, Thanhliem Nguyen, Weihan Song, Ping Wang, Hui Dong, Shijia Liu, Ling Jiang & Jianmin Wan. Decreased grain size1, a C3HC4–type RING protein, influences grain size in rice (Oryza sativa L.). Plant Mol Biol 105, 405–417, 2021. |  |
|  | Song, W.; Yan, H.; Ma, M.; Kou, M.; Li, C.; Tang, W.; Yu, Y.; Hao, Q.; Nguyen, T.; Wang, X.; Zhang, Z.; You, C.; Gao, R.; Zhang, Y.; Li, Q. Comparative Transcriptome Profiling Reveals the Genes Involved in Storage Root Expansion in Sweetpotato (Ipomoea batatas (L.) Lam.). Genes, 13, 1156, 2022. |  |
|  | Thanhliem Nguyen, Jiangfeng Yu, Xi liu and Xingjie Zhu. Phenotypes and Gene Mapping of a Thermo-sensitive Yellow Leaf Mutant of Rice. Academic Symposium of Jiangsu Genetics Society in Yangzhou, Jiangsu, China on Oct 13-15, 2017. Book of abstracts. p 86. |  |
|  | Thanhliem Nguyen and Xi liu. Rice Production in Vietnam and Analysis of Complementarity between Vientnam and China in Rice Production. The 1th International Forum on Development in Changsha, Hunan, China on Sept 6-9, 2018. Book of abstracts, p 18. |  |
|  | Thanhliem Nguyen, Jiangfeng Yu, Yunshuai Huang, Jie Lan and Chunlei Zhu. Improvement of resistance to pre-harvest sprouting in Oryza sativa L. ‘Ninggeng 4’ using weedy rice. The 14th International Symposium on Pre–harvest Sprouting in Cereals from July 30 to August 2, 2019 in Chengdu, China. |  |
|  | Jiangfeng Yu, Thanhliem Nguyen, Yunshuai Huang, Changlin Mou and Chunyan Yang. Mapping of Quantitative trait locus for Seed Dormancy in Common Wild Rice (Oryza Rufipogon Griff.). The 14th International Symposium on Pre–harvest Sprouting in Cereals from July 30 to August 2, 2019 in Chengdu, China. |  |
|  | Võ Minh Thứ. (2016). Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đến một số chỉ tiêu sinh hóa, năng suất và phẩm chất của giống bí xanh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (CĐ Nông nghiệp 2016), 119-126. https://doi.org/10.22144/ctu.jsi.2016.1103. |  |
|  | Võ Minh Thứ. “Ảnh hưởng của phân bón KCl đến một số chỉ Tiêu Sinh hóa, năng suất Và phẩm chất của giống đậu Xanh ĐX 208 trồng tại Gia Lai”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 5, no. 114.1 (Tháng Năm 31, 2017): 119–123. Truy cập Tháng Mười 16, 2022. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3063. |  |
|  | Vo Minh Thu, Nguyen Thi Y Thanh , Nguyen Tho Duc. Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đến một số chỉ tiêu sinh hóa, năng suất và phẩm chất của giống bí ngòi Hàn Quốc trồng tại thành phố Kon Tum. Journal of Science - Quy Nhon University, 2019, 13(5), 95-101 |  |
|  | Võ, Minh Thứ, Nguyễn, Thị Y Thanh. Hiệu quả của việc sử dụng KCIO3 và CA(NO3)2 đến khả năng chịu mặn của cây lúa. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 2019, số 20 tr.11-16 |  |
|  | Võ Minh Thứ, Hồ Tân, Nguyễn Văn Lâm. Ảnh hưởng của kinetin và calcium nitrate đến năng suất và phẩm chất lúa trồng trên đất nhiễm mặn. Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu và giảng dạy Sinh học toàn quốc lần thứ IV, Vĩnh Phúc tháng 7/2020 DOI: 10.15625/vap.2020.00073 |  |
|  | Võ Minh Thứ. Ảnh hưởng của KCl và K2SO4 đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của giống tỏi Lý Sơn trồng tại xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu và giảng dạy Sinh học toàn quốc lần thứ III,Quy Nhơn 2018 tháng 5/2018. |  |
|  | Nguyễn Triết , Võ Minh Thứ. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng quả của giống bí đao Mỹ Thọ trồng trên đất sỏi tại Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định. Journal of Science – Quy Nhon University, 2022, 16(1), 83-94 |  |
|  | Võ Minh Thứ, Trương Thị Huệ, Lê Đặng Công Toại, Nguyễn Văn Lâm. Ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh và thời gian chín của quả sầu riêng. Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu và giảng dạy Sinh học quốc gia lần V, TP. HCM, tháng 8/2022, tr. 521-530 |  |
|  | Võ Minh Thứ, Hồ Tân, Trần Thị Thu Trân. Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của cây cà tím ( *Solanum melongena* L.) trồng tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, Kỷ yếu hội nghị nghiên cứ và giảng dạy Sinh học quốc gia lần V, TP.HCM, tháng 8/2022, tr. 512-520. |  |

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau:

- Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), *tên sách*, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

- Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘*Tên bài viết’, tên tập san*, số, kì/thời gian phát hành, số trang.

- Tác giả (Năm xuất bản), *tên tài liệu*, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập.

- Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’*, [trong] tên kỷ yếu*, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

**3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

| **STT** | **Hạng mục** | **Số lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần /môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 03 | 300 | Các học phòng chung | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 02 | 150 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành, ngoại ngữ | Cả khóa học |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | **Thư viện, trung tâm học liệu** | 01 | 3.339 | Các học phần trong chương trình đào tạo | Cả khóa học |  |
| 3 | **Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập** | 08 | 380 | Các học phần sử dụng phóng máy thực hành | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản,**  **Năm xuất bản, nước** | | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã Học phần/Môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* |
|  | Sinh lý học dinh dưỡng ở thực vật | Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Tấn Lê, Phan Văn Tân, Võ Minh Thứ, Lê Văn Trọng | Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2020 | VN | 1000 | Quang hợp và dinh dưỡng khoáng ứng dụng | SHTN 004 | HK 1, năm 1 |  |
|  | Giáo trình thiết kế thí nghiệm | Đỗ Đức Lực, Nguyễn Đình Hiền, Hà Xuân Bộ | NXB Đại học Nông Nghiệp, 2017 | VN | 300 | Thống kê sinh học và ứng dụng | SHTN 010 | HK 1, năm 2 |  |
|  | Statistical methods in Biology | S. J. Welham, S. A. Gezan, S. J. Clark and A. Mead | CRC Press, Talors and Francis Group, 2015 | USA | ebook | Thống kê sinh học và ứng dụng | SHTN 010 | HK 1, năm 2 |  |
|  | Môi trường và phát triển | Lê Văn Khoa, Nguyễn Song Tùng, Nguyễn Quốc Việt | NXB Giáo dục Việt Nam, 2013 | VN |  | Sinh thái môi trường và phát triển bền vững | SHTN 013 | HK 1, năm 1 |  |
|  | Môi trường và phát triển bền vững | Nguyễn Đình Hòe | NXB Giáo dục, 2007 | VN |  | Sinh thái môi trường và phát triển bền vững | SHTN 013 | HK 1, năm 1 |  |
|  | Giáo trình Bảo quản nông sản | Nguyễn Mạnh Khải | NXB Giáo dục, 2006 | VN | 1000 | Bảo quản nông sản | SHTN 019 | HK 2, năm 1 |  |
|  | Progress in food preservation | Rajeev Bhat, Abd Karim Alias, Gopinadhan Paliyath | Wiley-Blackwwell, John Wiley and Són, Ltd., 2012 | UK | ebook | Bảo quản nông sản | SHTN 019 | HK 2, năm 1 |  |
|  | Công nghệ sinh học (tập 3) - Enzyme và ứng dụng | Phạm Thị Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa | Nxb Giáo dục, 2007 | VN |  | Enzyme và ứng dụng | SHTN 017 | HK 1, năm 1 |  |
|  | Công nghệ enzyme | Nguyễn Đức Lượng (chủ biên), Cao Cường, Nguyễn Ánh Tuyết, Lê Thị Thủy Tiên, Tạ Thu Hằng, Huỳnh Ngọc Oanh, Nguyễn Thùy Hương, Phan Thị Huyền | Nxb ĐHQG, 2004 | VN |  | Enzyme và ứng dụng | SHTN 017 | HK 1, năm 1 |  |
|  | Giáo trình Hóa sinh học thực nghiệm | Phan Tuấn Nghĩa | NXB Giáo dục, 2012 | VN |  | Kỹ thuật phân tích hóa sinh | SHTN 011 | HK 2, năm 1 |  |
|  | Côn trùng học | Trần Thanh Dương (chủ biên), Vũ Sinh Nam, Hồ Đình Trung, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Thúy Hoa, Cao Bá Lợi | NXB Y Học | VN |  | Côn trùng Y học | SHTN 018 | HK 2, năm 1 |  |
|  | Công nghệ hỗ trợ sinh sản | Phạm Văn Phúc (Chủ biên), Trương Hải Nhung, Đặng Hoàng Lâm, Trần Thị Thanh Khương | NXB Khoa học và Kỹ thuật | VN |  | Công nghệ hỗ trợ sinh sản động vật | SHTN 025 | HK 1, năm 2 |  |
|  | Công nghệ vi sinh | Lương Đức Phẩm | NXB Khoa Học Tự Nhiên | VN |  | Công nghệ vi sinh và xử lý môi trường | SHTN 005 | HK 2, năm 1 |  |
|  | Miễn dịch học | Nguyễn Ngọc Lanh, Văn Đình Hoa (chủ biên) | NXB Y học | VN |  | Miễn dịch học và ứng dụng | SHTN 003 | HK 1, năm 1 |  |
|  | Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng | Đỗ Thị Ngọc Oanh (chủ biên), Hoàng Văn Phụ. | NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2012 | VN |  | Phương pháp nghiên cứu SHTN | SHTN 008 | Học kì 2, năm thứ 1 |  |
| 16 | Principles of Plant Genetics and Breeding | [George Acquaah](https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Acquaah%2C+George) | John Wiley & Sons, Ltd, 2012 | USA |  | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng | SHTN 023 | Học kì 1, năm thứ 2 |  |
| 17 | Bệnh virus thực vật ở Việt Nam | Vũ Triệu Mân | NXB Nông nghiệp, 2015 | VN |  | Bệnh học phân tử thực vật | SHTN 026 | Học kì 1, năm thứ 2 |  |
| 18 | Hệ thống nông nghiệp | Nguyễn Viết Tuân | NXBĐại học Huế, 2017 | VN |  | Thực tập chuyên ngành SHTN 1 | SHTN 007 | Học kì 2, năm thứ 1 |  |
| 19 | Biological Control of Crop Diseases | [Samuel S. Gnanamanickam](https://www.pdfdrive.com/search?q=Samuel+S.+Gnanamanickam) | Marcel Dekker, Inc. 2002 | USA |  | Kiểm soát sinh học | SHTN 004 | Học kì 2, năm thứ 1 |  |
| 20 | Giáo trình sinh thái thủy sinh vật | Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Tôn Thất Chất | Đại học Huế | 2017 | 50 | Thuỷ sinh vật học | SHTN 014 | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |
| 21 | Giáo trình thực vật và động vật thủy sinh | Vũ Ngọc Út, Dương Thị Hoàng Oanh | Đại học Cần Thơ | 2013 | 50 | Thuỷ sinh vật học | SHTN 014 | Học kỳ 1, năm thứ 1 |  |
| 22 | Dinh dưỡng vật nuôi | Lê Đức Ngoan, Dư Thanh Hằng | Đại học Huế | 2014 | 50 | Dinh dưỡng động vật và an toàn thực phẩm | SHTN 006 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |
| 23 | Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm | Đỗ Văn Hàm, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | NXB Y học, Hà Nội | 2007 | 50 | Dinh dưỡng động vật và an toàn thực phẩm | SHTN 006 | Học kỳ 1, năm thứ 2 |  |

**Mẫu 8: Trung tâm ngiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo**

| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Tủ Lạnh Toshiba | 2015 | 3 | Cái | Công nghệ vi sinh và xử lý môi trường  Kỹ thuật phân tích hóa sinh | Năm thứ 2 |  |  |
| 2 | Tủ lạnh LG | 1999 | 1 | Cái | Bảo quản nông sản | Năm thứ 2 |  |  |
| 3 | Tủ lạnh âm độ dạng nằm | 2006 | 1 | Cái | Công nghệ vi sinh và xử lý môi trường  Kỹ thuật phân tích hóa sinh  Bảo quản nông sản | Năm thứ 2 |  |  |
| 4 | Máy quang Phổ UV/VIS 2502 | 2013 | 1 | Cái | Công nghệ vi sinh và xử lý môi trường  Kỹ thuật phân tích hóa sinh  Bảo quản nông sản | Năm thứ 2 |  |  |
| 5 | Cân phân tích Practum 224-1S | 2015 | 2 | Cái | Công nghệ vi sinh và xử lý môi trường  Bảo quản nông sản | Năm thứ 2 |  |  |
| 6 | Kính hiển vi M24H | 2015 | 10 | Cái | Công nghệ vi sinh và xử lý môi trường | Năm thứ 2 |  |  |
| 7 | Kính hiển vi | 2009 | 10 | Cái | Công nghệ vi sinh và xử lý môi trường | Năm thứ 2 |  |  |
| 8 | Kính hiển vi kết nối vi tính | 2013 | 3 | Cái | Thuỷ sinh vật học | Năm thứ 2 |  |  |
| 9 | Kính hiển vi soi nổi | 2007 | 1 | Cái | Thuỷ sinh vật học | Năm thứ 2 |  |  |
| 10 | Khúc xạ kế đo muối | 1999 | 2 | Cái | Quang hợp và dinh dưỡng khoáng ứng dụng | Năm thứ 2 |  |  |
| 11 | Khúc xạ kế đo đường | 1999 | 2 | Cái | Quang hợp và dinh dưỡng khoáng ứng dụng | Năm thứ 2 |  |  |
| 12 | Tủ sấy Memmert (kèm khay) | 2006 | 1 | Cái | Công nghệ vi sinh và xử lý môi trường  Quang hợp và dinh dưỡng khoáng ứng dụng  Bảo quản nông sản | Năm thứ 2 |  |  |
| 13 | Tủ ấm vi sinh ID-90 (Raypa) | 2013 | 2 | Cái | Công nghệ vi sinh và xử lý môi trường | Năm thứ 2 |  |  |
| 14 | Tủ ấm IF110 | 2015 | 1 | Cái | Công nghệ vi sinh và xử lý môi trường | Năm thứ 2 |  |  |
| 15 | Micropipet | 2007 | 6 | Cái | Công nghệ vi sinh và xử lý môi trường | Năm thứ 2 |  |  |
| 16 | Nồi lên men cỡ nhỏ Bioflo 115 | 2013 | 1 | Cái | Công nghệ vi sinh và xử lý môi trường | Năm thứ 2 |  |  |
| 17 | Máy soi Gen UV transilluminator 2000 | 2007 | 1 | Cái | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng  Sinh học tế bào phân tử | Năm thứ 2 |  |  |
| 18 | Máy đọc và chụp ảnh Gel Ingenius 3 | 2013 | 1 | Cái | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng  Sinh học tế bào phân tử | Năm thứ 2 |  |  |
| 19 | Máy PCR | 2007 | 1 | Cái | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng  Sinh học tế bào phân tử | Năm thứ 2 |  |  |
| 20 | Máy nhân gene Supper Cycler | 2013 | 1 | Cái | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng  Sinh học tế bào phân tử | Năm thứ 2 |  |  |
| 21 | Máy ly tâm thường | 2013 | 1 | Cái | Kỹ thuật phân tích hóa sinh  Sinh học tế bào phân tử | Năm thứ 2 |  |  |
| 22 | Máy ly tâm Z160M (Đức) | 2006 | 1 | Cái | Sinh học tế bào phân tử | Năm thứ 2 |  |  |
| 23 | Máy ly tâm 1401 | 2010 | 1 | Cái | Kỹ thuật phân tích hóa sinh | Năm thứ 2 |  |  |
| 24 | Máy li tâm lạnh MIKRO22R-Hettich | 2007 | 1 | Cái | Sinh học tế bào phân tử | Năm thứ 2 |  |  |
| 25 | Máy li tâm lạnh MIKRO 200R | 2013 | 1 | Cái | Kỹ thuật phân tích hóa sinh | Năm thứ 2 |  |  |
| 26 | Máy ly tâm lắng mẫu nhanh Micro - 6 | 2013 | 1 | Cái | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng | Năm thứ 2 |  |  |
| 27 | Cân phân tích | 2006 | 1 | Cái | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng  Quang hợp và dinh dưỡng khoáng ứng dụng | Năm thứ 2 |  |  |
| 28 | Cân kỹ thuật HL-2000i | 2010 | 3 | Cái | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng  Bảo quản nông sản | Năm thứ 2 |  |  |
| 29 | Cân điện tử EK-600i | 2013 | 1 | Cái | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng | Năm thứ 2 |  |  |
| 30 | Cân sấy ẩm điện tử hiện số MB23 | 2015 | 1 | Cái | Quang hợp và dinh dưỡng khoáng ứng dụng  Thuỷ sinh vật học | Năm thứ 2 |  |  |
| 31 | Cân xác định độ ẩm | 2006 | 1 | Cái | Quang hợp và dinh dưỡng khoáng ứng dụng  Thuỷ sinh vật học | Năm thứ 2 |  |  |
| 32 | Tủ cấy vô trùng | 2006 | 2 | Cái | Công nghệ vi sinh và xử lý môi trường | Năm thứ 2 |  |  |
| 33 | Buồng cấp vô trùng AC2-4E8 | 2015 | 1 | Cái | Công nghệ vi sinh và xử lý môi trường | Năm thứ 2 |  |  |
| 34 | Máy đếm khuẩn lạc SC6 Plus | 2015 | 1 | Cái | Công nghệ vi sinh và xử lý môi trường | Năm thứ 2 |  |  |
| 35 | Bể điện di ngang Mini-SubCell GT system | 2007 | 1 | Cái | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng  Sinh học tế bào phân tử | Năm thứ 2 |  |  |
| 36 | Bể điện di đứng Mini Protean3 Cell | 2007 | 1 | Cái | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng  Sinh học tế bào phân tử | Năm thứ 2 |  |  |
| 37 | Bộ điện di protein đứng SE250 | 2013 | 1 | Cái | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng  Sinh học tế bào phân tử | Năm thứ 2 |  |  |
| 38 | Máy đo độ ẩm hạt PM4508 | 2015 | 1 | Cái | Quang hợp và dinh dưỡng khoáng ứng dụng | Năm thứ 2 |  |  |
| 39 | Máy đo quang vùng khả biến CE2011 | 2013 | 1 | Cái | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng | Năm thứ 2 |  |  |
| 40 | Máy trộn vortex | 2013 | 1 | Cái | Sinh học tế bào phân tử | Năm thứ 2 |  |  |
| 41 | Máy lắc ngang | 2006 | 2 | Cái | Công nghệ vi sinh và xử lý môi trường | Năm thứ 2 |  |  |
| 42 | Máy lắc tròn tốc độ chậm | 2006 | 1 | Cái | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng | Năm thứ 2 |  |  |
| 45 | Hệ thống điện di. Gồm:  - Hệ thống điện di ngang loại nhỏ MSMIDIDUO - Anh - MS 140007463  - Bộ nguồn cung cấp điện CS-300V - Anh - SN141114010 | 2013 | 1 | Cái | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng  Sinh học tế bào phân tử | Năm thứ 2 |  |  |
| 46 | Tủ HOOD M-481 | 2015 | 1 | Cái | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng | Năm thứ 2 |  |  |
| 47 | Tủ cấy vô trùng | 2006 | 2 | Cái | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng | Năm thứ 2 |  |  |
| 48 | Đĩa PCR HSP9601 và tấm dán đĩa MSB1001 | 2013 | 1 | Cái | Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng | Năm thứ 2 |  |  |
| 49 | Bơm chân không | 2013 | 1 | Cái | Quang hợp và dinh dưỡng khoáng ứng dụng | Năm thứ 2 |  |  |
| 50 | Máy đo màu Konica Minolta CR-400 | 2016 | 1 | cái | Bảo quản nông sản | Năm thứ 2 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** |  | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định., ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành dự kiến mở: **Vật lý chất rắn**  Mã ngành: **8440104**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

**1. Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên,**  **ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;**  **Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ,**  **nước,**  **năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
|  | Lê Thị Ngọc Loan;  13/3/1980 | 211627475; Việt Nam | PGS  2021 | TS, Hà Lan, 2015 | Vật lý và Vật liệu Nano | 10/2002 |  | 3704000535 | 20 | 02 |  |  |
|  | Phan Thanh Hải;  10/11/1980 | 194122942; Việt Nam |  | TS, CHLB Đức, 2012 | Khoa học tự nhiên, chuyên ngành Khoa học bề mặt | 01/9/2003 |  | 3707000973 | 19 | 04 | 0 |  |
|  | Hoàng Nhật Hiếu;  27/5/1979 | 211563846; Việt Nam |  | TS, Hàn Quốc, 2014 | Khoa học và Kỹ thuật vật liệu | 1/2/2002 |  | 3704000555 | 20 | 04 | 02 |  |
|  | Nguyễn Thị Xuân Huynh; 25/01/1980 | 052180009771; Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2020 | Vật lý kỹ thuật | 01/7/2004 |  | 3707000970 | 19 |  | 02 |  |
|  | Nguyễn Văn Nghĩa;  24/2/1982 | 211697279; Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2021 | Vật lý chất rắn | 01/09/2004 |  | 3707001037 | 18 |  | 03 |  |
|  | Nguyễn Thị Hồng Trang; 24/2/1982 | 215079303; Việt Nam |  | TS, Hàn Quốc, 2014 | Vật lý | 01/7/2005 |  | 3707000974 | 18 | 02 |  |  |
|  | Lê Thị Thảo Viễn;  1/5/1983 | 221125097; Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2021 | Khoa học Vật Liệu | 01/09/2005 |  | 3707000968 | 17 |  | 02 |  |
|  | Hồ Xuân Vinh;  31/1/1985 | 211807474; Việt Nam |  | TS, Mỹ, 2021 | Vật lý | 10/10/2007 |  | 5208003458 | 15 |  | 01 |  |
|  | Nguyễn Minh Vương;  1/3/1983 | 221459984; Việt Nam | PGS  2019 | TS, Hàn Quốc, 2014 | Khoa học và Kỹ thuật vật liệu | 01/7/2005 |  | 3707001039 | 18 | 02 | 03 |  |
|  | Trần Thanh Thái;  10/7/1972 | 052072002326; Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2012 | Vật lý kỹ thuật | 9/1995 |  | 3796032255 | 27 |  | 02 |  |
|  | Trần Năm Trung;  18/07/1982 | 211751296; Việt Nam |  | TS, Hàn Quốc, 2017 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | 15/9/2004 |  | 3707001036 | 18 | 03 | 01 |  |

***Ghi chú:*** Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm.

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

| **STT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy**  **(học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ** | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
|  | Đoàn Thế Hùng | Triết học | Học kỳ 1, Năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| Tăng Văn Thạnh |
|  | TS. Nguyễn Văn Nghĩa | An toàn lao động | Học kỳ 1, Năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Hoàng Nhật Hiếu |
|  | TS. Nguyễn Thị Xuân Huynh | Cơ học lượng tử nâng cao | Học kỳ 1, Năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS. TS. Nguyễn Minh Vương |
|  | TS. Hoàng Nhật Hiếu | Vật lý chất rắn nâng cao | Học kỳ 1, Năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS. TS. Nguyễn Minh Vương |
|  | TS. Trần Năm Trung | Vật lý và Công nghệ vật liệu nano | Học kỳ 1, Năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Phan Thanh Hải |
|  | TS. Lê Thị Ngọc Loan | Các PP phân tích cấu trúc tinh thể và hình thái học | Học kỳ 2, Năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Hoàng Nhật Hiếu |
|  | TS. Nguyễn Văn Nghĩa | Thực hành VLCR 1 | Học kỳ 2, Năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS.TS. Nguyễn Minh Vương |
|  | PGS.TS. Nguyễn Minh Vương | Vật liệu và Linh kiện bán dẫn | Học kỳ 2, Năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Hoàng Nhật Hiếu |
|  | PGS. TS. Nguyễn Minh  Vương | Thực tập tổng quan | Học kỳ 2, Năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Phan Thanh Hải |
|  | TS. Trần Năm Trung | Phương pháp quang phổ trong nghiên cứu vật rắn | Học kỳ 2, Năm thứ 1 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Phan Thanh Hải |
|  | TS. Hoàng Nhật Hiếu | Thực hành VLCR 2 | Học kỳ 3, Năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Văn Nghĩa |
|  | PGS. TS. Nguyễn Minh  Vương | Thực tập chuyên đề | Học kỳ 3, Năm thứ 2 | X |  |  |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Hoàng Nhật Hiếu |
|  | TS. Nguyễn Thị Xuân Huynh | Phương pháp NCKH nâng cao | Học kỳ 1, Năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Lê Thị Ngọc Loan |
|  | TS. Phan Thanh Hải | Cấu trúc điện tử và liên kết trong phân tử và vật rắn | Học kỳ 1, Năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS.TS. Nguyễn Minh Vương |
|  | TS. Nguyễn Thị Xuân Huynh | Lý thuyết nhóm và ứng dụng trong Vật lý chất rắn | Học kỳ 1, Năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Trần Năm Trung |
|  | PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Nga | Vật liệu Polymer và  Composite | Học kỳ 3, Năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Trần Thị Thu Phương |
|  | TS. Lê Thị Thảo Viễn | Vật liệu quang và ứng dụng | Học kỳ 2, Năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS. TS. Nguyễn Minh  Vương |
|  | TS. Nguyễn Văn Nghĩa | Vật liệu thông minh và ứng dụng | Học kỳ 2, Năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Phan Thanh Hải |
|  | TS. Trần Năm Trung | Công nghệ vi điện tử | Học kỳ 3, Năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS.TS. Nguyễn Minh  Vương |
|  | TS. Lê Thị Thảo Viễn | Thông tin quang | Học kỳ 3, Năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS.TS. Nguyễn Minh  Vương |
|  | TS. Hoàng Nhật Hiếu | Vật liệu từ và ứng dụng | Học kỳ 3, Năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS.TS. Nguyễn Minh  Vương |
|  | TS. Nguyễn Thị Xuân Huynh | Cơ sở vật lý tính toán | Học kỳ 2, Năm thứ 1 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS.TS. Lê Thị Ngọc Loan |
|  | PGS.TS. Nguyễn Minh  Vương | Cảm biến và ứng dụng | Học kỳ 3, Năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Trần Năm Trung |
|  | TS. Lê Thị Ngọc Loan | Năng lượng tái tạo | Học kỳ 3, Năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Trần Thanh Thái |
|  | PGS.TS. Nguyễn Minh  Vương | Vật lý môi trường | Học kỳ 3, Năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Hoàng Nhật Hiếu |
|  | Giảng viên đúng chuyên môn trong Trong Trường ĐH Quy Nhơn | Đề án tốt nghiệp | Học kỳ 4, Năm thứ 2 |  |  | X |  | Giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo trình độ đại thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Lê Tuấn, 14/11/1973 | Tiến sĩ, 2013 | Hoá hữu cơ |  |
| 2 | Phan Thanh Hải, 10/11/1980 | Tiến sĩ, 2012 | PhD der Naturwissenschaften |  |
| 3 | Trần Thanh Sơn, 27/7/1980 | Tiến sĩ, 2013 | Di truyền, genomics |  |
| 4 | Ngô Anh Tú, 4/9/1981 | Tiến sĩ, 2014 | Địa lí Quy hoạch-Môi trường (Pháp) |  |

**2. Về kết quả nghiên cứu khoa học**

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
|  | 502/QĐ-ĐHQN, 13/4/2016 | Cơ sở | Nghiên cứu chế tạo và tính chất điện sắc của dây nano xốp cấu trúc lõi vỏ TiO2-WO3 | Nguyễn Minh Vương | 38/QĐ-ĐHQN, 07/01/2019 | 16/01/2019 | Khá | Nguyễn Nguyễn Văn Nghĩa, Hoàng Nhật Hiếu | 15 |
|  | 198/QĐ-HĐQL-NAFOSTED, 09/10/2017 | Nhà nước | Tăng cường hiệu suất nhạy khí của cảm biến hoạt động ở nhiệt độ thấp dựa trên biến tính bề mặt vật liệu nano ZnO có cấu trúc phân nhánh  Surface modification of ZnO hierarchical nanostructures for enhanced gas sensing performance at low temperature under light irradiation | Nguyễn Minh Vương | 259/QĐ-HĐQL-NAFOSTED, 31/12/2019 | 16/12/2021 | Đạt | Hoàng Nhật Hiếu  Bùi Văn Hào  Nguyễn Ngọc Khoa Trường | 800 |
|  | 654/QĐ-ĐHQN, 11/04/2019 | Cơ sở | Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất nhạy khí của vật liệu ZnO/NiO cấu trúc nano phân nhánh | Nguyễn Ngọc Khoa Trường | 3167/QĐ-ĐHQN, 21/12/2020 | 28/12/2020 | Khá | Nguyễn Minh Vương, Hoàng Nguyễn Dương Cầm | 13,5 |
|  | 3081/QĐ-ĐHQN, 19/6/2015, T2015.460.05 | Cơ sở | Nghiên cứu tính chất lưu trữ khí trong cấu trúc vật liệu khung cơ-kim (MOF) bằng phương pháp mô phỏng | Nguyễn Thị Xuân Huynh | 862/QĐ-ĐHQN, 20/6/2016 | 24/6/2016 | Tốt | Lý Thị Kim Cúc |  |
|  | 654/QĐ-ĐHQN, 11/04/2019, T2019.610.05 | Cơ sở | Đánh giá khả năng hấp phụ khí trong MIL-88A bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo chính tắc lớn | Nguyễn Thị Xuân Huynh | 3175/QĐ-ĐHQN, 23/12/2020 | 28/12/2020 | Khá | Trần Thế Nam |  |
|  | 3081/QĐ-ĐHQN, 19/06/2015, T2015.459.04 | Cơ sở | Tối ưu hóa hiệu suất tách nước của điện cực quang ZnO nanorod | Hoàng Nhật Hiếu |  | 21/6/2016 | Tốt | Nguyễn Minh Vương  Nguyễn Văn Nghĩa | 15 |
|  | 30/QĐ-HĐQL-NAFOSTED, 17/3/2017  103.99-2016.85 | Nhà nước | [Chế tạo điện cực quang trên cơ sở vật liệu nano phân nhánh ba chiều cho hiệu suất cao trong tách nước quang điện hóa](https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ns/basic_science/intro.php?Key=4d25a27509611cb628d82d1d15e4d2e6) | Hoàng Nhật Hiếu | 259/QĐ-HĐQL-NAFOSTED, 31/12/2019 | 5/8/2020 | Đạt | Nguyễn Minh Vương  Nguyễn Văn Nghĩa  Bùi Văn Hào  Đoàn Minh Thủy | 768 |
|  | 502/QĐ-ĐHQN, 13/4/2016  MS. T2016.513.19 | Cơ sở | Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu TiO2 có cấu trúc nano ba chiều chế tạo bằng phương pháp phun điện. | Nguyễn Văn Nghĩa | 39/QĐ-ĐHQN, 07/01/2019 | 16/01/2019 | Đạt | Nguyễn Ngọc Khoa Trường  Lý thị Kim Cúc |  |
|  | Mã số T2014.426.04 | Cơ sở | Ảnh hưởng của một số tạp phi kim lên tính chất vật lý của vật liệu TiO2 | Nguyễn Văn Nghĩa |  | 9/12/2015 | Đạt | Hồ Xuân Vinh  Nguyễn Ngọc Khoa Trường |  |
|  | Mã số:  T09.248.07 | Cơ sở | Nghiên cứu chế tạo keo bạc có cấu trúc nano bằng phương pháp vi sóng. | Nguyễn Văn Nghĩa |  | 2/6/2010 | Đạt | Nguyễn Ngọc Khoa Trường |  |
|  | Mã số: T2020.656.04 | Cơ sở | Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của các hạt nano kim loại (vàng, bạc) nhằm ứng dụng làm cảm biến màu sắc | Lê Thị Ngọc Loan |  | 28/4/2022 | Khá | Lê Thị Thanh Liễu  Bùi Thanh Trang |  |
|  | Mã số: T2016.511.17 | Cơ sở | Nghiên cứu chế tạo vật liệu plasmonic TiN có kích thước nano từ vật liệu TiO2 tổng hợp và thương mại | Lê Thị Ngọc Loan | 2372/QĐ-ĐHQN ngày 15/10/2018 |  | Khá | Lê Thị Thanh Liễu |  |
|  | Mã số: T09.247.06 | Cơ sở | Nghiên cứu chế tạo dây nano SnO2 bằng phương pháp CVD nhiệt | Lê Thị Ngọc Loan |  | 29/05/2010 | Khá | Lê Viết Thông |  |
|  | Mã số: B2018 - DQN – 06 | Cấp Bộ | Tổng hợp hạt nano plasmonic titan nitrua (TiN) ứng dụng làm tăng hiệu suất hoá hơi nước dưới bức xạ mặt trời | Lê Thị Ngọc Loan | 3264/QĐ-ĐHQN ngày 29/12/2020 | 22/03/2021 | Đạt | Nguyễn Minh Vương, Đoàn Minh Thủy, Hoàng Nhật Hiếu, Bùi Văn Hào, Nguyễn Văn Nghĩa, Lê Thị Thanh Liễu, Nguyễn Hoài Huệ | 300 |
|  | Mã số: B2016 - DQ –04 | Cấp Bộ | Nghiên cứu ứng dụng điện hóa quang tách nước của vật liệu nano một chiều chế tạo bằng phương pháp quay điện (electrospinnng) | Đoàn Minh Thủy | QĐ số 3313/QĐ-ĐHQN ngày 17/12/2018 | 29/01/2019 | Đạt | Hoàng Nhật Hiếu, Nguyễn Văn Nghĩa, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Tư. |  |
|  | Mã số: T2011 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu chế tạo vật liệu huỳnh quang 3 màu ứng dụng trong chế tạo đèn LED trắng bằng phương pháp nổ kết hợp phương pháp vi sóng, siêu âm | Lê Thị Thảo Viễn |  |  | Tốt |  |  |
|  | Mã số: T2018 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu chế tạo vật liệu huỳnh quang Zn2SiO4 ứng dụng trong chế tạo đèn LED | Lê Thị Thảo Viễn |  |  | Khá |  |  |
|  | Mã số: T2010.288.28 | Cấp cơ sở | Chế tạo và nghiên cứu vật liệu p-CuInS2 ứng dụng làm lớp hấp thụ trong pin mặt trời thế hệ mới thân thiện với môi trường | Trần Thanh Thái | QĐ số 3111/QĐ-ĐHQN ngày 15/12/2010 |  | Tốt | Lưu Thị Lan Anh, Võ Thị Thanh Tuyền |  |
|  | Mã số: T2011.300.10 | Cấp cơ sở | Nghiên cứu tính chất vật lý và công nghệ chế tạo của chuyển tiếp cấu trúc nano n-In2S3/p-CuInS2 định hướng ứng dụng trong Pin mặt trời thế hệ thứ 3 thân thiện với môi trường | Trần Thanh Thái | QĐ số 2701/QĐ-ĐHQN ngày 26/12/2011 |  | Tốt | Nguyễn Đình Luyện, Võ Thị Thanh Tuyền |  |
|  | T2010.281.21 | Cấp cơ sở | Chế tạo và nghiên cứu tính chất huỳnh quang của bột ZnS có cấu trúc nano | Trần Năm Trung | 11/QĐ-ĐHQN ngày 06/01/2011 | 15/01/2011 | Tốt | Trần Năm Trung, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Ngọc Khoa Trường |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
|  | Nguyen Minh Vuong, Nguyen Minh Hieu, Hoang NhatHieu, Hwanpyo Yi,Dojin Kim,Yong-Shik Han, Myungbae Kim (2014), *Ni2O3-decorated SnO2 particulate films for methane gas sensors*, Sensors and Actuator B, 192, 327-333. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Nguyen Minh Hieu, Dojin Kim, Byunh Il Choi, Myungbae Kim (2014), *Ni2O3 decoration of In2O3 nanostructures for catalytically enhanced methane sensing,* Applied Surface Science, 317, 765–770. |  |
|  | Hoang NhatHieu, Van-Duong Dao, Nguyen Minh Vuong, Dojin Kim and Ho-Suk Choi (2014), *Enhancement of Dye-Sensitized Solar Cell Efficiency by Spherical Voids in NanocrystallineZnO Electrodes*, Korean Journal of Materials Research, 24 (9), 458-464. |  |
|  | Nguyen Minh Hieu, Nguyen Minh Vuong, Dojin Kim, Byung Il Choi and Myungbae Kim (2014), *SnO2 Hollow Hemisphere Array for Methane Gas Sensing,* Korean Journal of Materials Research, 24 (9), 451-457. |  |
|  | Soyeon Moon, Nguyen Minh Vuong, Dongsuk Lee, DahyeKimb, Hyundong Lee, Dojin Kim, Soon-Ku Hong, Soon-Gil Yoon (2016), *Co3O4–SWCNT composites for H2S gas sensor application,* Sensors and Actuators B, 222, 166–172. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Dojin Kim, Hyojin Kim (2015), *Porous Au-embedded WO3 Nanowire Structure for Efficient Detection of CH4 and H2S*, Scientific Reports, 11040 (5), 1-13. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Tran Nam Trung, Truong Thi Hien, Nguyen DucChinh, Nguyen DucQuang, Dongsuk Lee, Dahye Kim, The-Long Phan, Dojin Kim (2015), *Ni2O3 Decoration of WO3 Thin Film for High Sensitivity NH3 Gas Sensor*, Materials Transactions 56 (9) 1354-1357. |  |
|  | T. V. Manh,T. L. Phan, B. H. Lee, C. L. Liu, T. A. Ho, T. D. Thanh, N. M. Vuong, and S. C. Yu, (2015), *Ferromagnetism in Zn1-xMnxO Nanoparticles Prepared by Ball Milling*, Magnetics, IEEE Transactions on Magnetics 51 (11), 1- 4. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Dojin Kim, Hyojin Kim (2015), *Surface Gas Sensing Kinetics of a WO3 Nanowire Sensor: Part 1 – Oxidizing Gases*, Sensors and Actuator B, 220, 932 – 941. |  |
|  | T. L. Phan, D. N. Chung, P. D. Thang, P. T. Huyen, T. V. Manh,T. A. Ho, T. D. Thanh, N. M. Vuong, B.W.Lee and S. C. Yu (2015), *Crystal Structure and Photoluminescence Properties of Eu-Doped Y2O3 Nanoparticles Prepared by Mechanical Milling*, Materials Transactions , 56 (9) 1412-1415. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, John Logan Reynolds, Eric Daniel Conte, Yong-Ill Lee (2015), [*H: ZnO Nanorod-Based Photoanode Sensitized by CdS and Carbon Quantum Dots for Photoelectrochemical Water Splitting*](http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcc.5b08724), The Journal of Physical Chemistry C, 119, 24323-24331. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Dojin Kim, Hyojin Kim (2016), *Surface Gas Sensing Kinetics of a WO3 Nanowire Sensor: Part 2 – Reducing Gases*, Sensors and Actuator B, 224, 425-433. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Bui The Huy, Hoang Van Vuong, Yoong-Ill Lee (2015), *Highly Luminescent Nitrogen Doped Carbon Quantum Dots for Fe3+ and H2O2 Detection*, Proceeding of The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application, Vung Tau, Vietnam, 433-436. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong and Yong-Ill Lee (2015), *Novel H:ZnO/CdS/CQDsNanorod-Based Photoanode for Hydrogen Generation via Photoelectrochemical Water Splitting*, Proceedings of International Conference on Spectroscopy & Materials Science ICS&M 2015 - November, Da Nang, Vietnam, 53-58. |  |
|  | [Minh Thi Tran](https://www.researchgate.net/researcher/2093983330_Minh_Thi_Tran), [Thi Huyen Trang Nguyen](https://www.researchgate.net/researcher/2093971695_Thi_Huyen_Trang_Nguyen), [Quoc Trung Vu](https://www.researchgate.net/researcher/2094049767_Quoc_Trung_Vu), [Minh Vuong Nguyen](https://www.researchgate.net/researcher/2094139560_Minh_Vuong_Nguyen) (2016), [*Properties of poly(1-naphthylamine)/Fe3O4 composites and arsenic adsorption capacity in wastewater*](https://www.researchgate.net/publication/290479437_Properties_of_poly1-naphthylamineFe3O4_composites_and_arsenic_adsorption_capacity_in_wastewater), Frontiers of Materials Science, 10(1). |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Truong Thi Hien, Nguyen DucQuang, Nguyen DucChinh, Dong Suk Lee, Dahye Kim, Dojin Kim (2016) *H2- and NH3-treated ZnOnanorods sensitized with CdS forphotoanode enhanced in photoelectrochemical performance,* Journal of Power Sources 317, 169 – 176. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Nguyen DucChinh, Bui The Huy& Yong-Ill Lee (2016), *CuO-Decorated ZnO Hierarchical Nanostructures as Effient and Established Sensing Materials for H2S Gas Sensors*, Scientific Reports, 26736 (6), 1-13. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Nguyen DucChinh, Truong Thi Hien, Nguyen DucQuang, Dahye Kim, Hyojin Kim, Soon-Gil Yoon, and Dojin Kim (2016) “*Gas-Sensing Properties of ZnO Nanorods at Room Temperature Under Continuous UV Illumination in Humid Air*”, J. Nanosci. Nanotechnol, 16 (10), 10346–10350. |  |
|  | Truong Thi Hien , Do Van Lam , Chunjoong Kim, Nguyen Minh Vuong, Nguyen Duc Quang, Dahye Kim, Nguyen Duc Chinh, Nguyen Minh Hieu, Seung-Mo Lee, Dojin Kim (2016), *Enhanced carrier collection efficiency in hierarchical nano-electrode for a high-performance photoelectrochemical cell,* Journal of Power Sources, 336, 367 – 375. |  |
|  | John Biechele-Speziale , Bui The Huy, Thu Thuy T. Nguyen, Nguyen Minh Vuong, Eric Conte, Yong-Ill Lee (2017) “*A facile preparation of highly fluorescent carbon nitride nanoparticles via solid state reaction for optosensing mercury ions and bisphenol A*” Microchemical Journal 134, 13–18. |  |
|  | Thu-Thuy Nguyen, Bui The Huy, Seo-Young Hwang, Nguyen Minh Vuong, Quoc-Thai Pham, Nguyen Ngoc Nghia, Aaron Kirtland and Yong-Ill Lee (2018), *Preparing cuprous oxide nanomaterials by electrochemical method for non-enzymatic glucose biosensor,* Nanotechnology 29, 205501. |  |
|  | Le Hong Than, Doan Minh Thuy, Hoang Nhat Hieu, Nguyen Van Nghia, Nguyen Minh Vuong, (2017), *ZnO hierarchical structures for gas sensor application*, Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ X, Trường ĐH Khoa học – Đại học Huế, 19-21/10/2017, 484-487. |  |
|  | Hoàng Nhật Hiếu, Nguyễn Minh Vương, Nguyễn Văn Nghĩa và Đoàn Minh Thủy (2017), *Chế tạo và nghiên cứu thuộc tính quang điện hóa của vật liệu CdS/ZnO cấu trúc nano phân nhánh ba chiều,* đăng trong kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ X, Trường ĐH Khoa học – Đại học Huế, 19-21/10/2017, 456-460 |  |
|  | Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Minh Vương, Hoàng Nhật Hiếu, Đoàn Minh Thủy (2017), *Tính chất quang điện hóa tách nước của điện cực TiO2/CdS cấu trúc sợi nano*” đăng trong kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ X, Trường ĐH Khoa học – Đại học Huế, 19-21/10/2017, 686-689. |  |
|  | Hà Thanh Hiệp, Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Minh Vương, Lưu Thị Nhạn và Dương Thanh Tùng (2017), *Nghiên cứu tổng hợp hạt nano ZnO chấm lượng tử bằng phương pháp hóa,* đăng trong kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ X, Trường ĐH Khoa học – Đại học Huế, 19-21/10/2017, 778-781. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Bui Van Hao, Nguyen Van Nghia, Nguyen Ngoc Khoa Truong, Nguyen Tu, Le Thi Ngoc Loan, Hoan Nhat Hieu and Doan Minh Thuy (2017), *Recent Development In Chemo-Resistive Gas Sensors Using Nanostructures Based on WO3 Materials,* Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Quy Nhơn, 11(5), 33-52. |  |
|  | Van Nghia Nguyen, Minh Thuy Doan and Minh Vuong Nguyen (2019), *Photoelectrochemical Water Splitting Properties of CdS/TiO2 Nanofibers-based Photoanode*, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 30 (1), 926-932. |  |
|  | Dinh Tien Dung, Vo Thi Han, Do Dai Duy, Nguyen Ngoc Khoa Truong, Hoang Nhat Hieu, Bui Van Hao, Nguyen Van Nghia and Nguyen Minh Vuong, *ZnO hierarchical structures for acetone sensing application*, 9th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2018), Ninh Binh, Vietnam, 231-235. |  |
|  | N.V.Nghia, N.X.Dai, N.Q.Khanh, N.M.Vuong, D.M.Thuy and H.N.Hieu (2018), *Optimization TiO2 nanofibers electrode for hydrogen generation from photoelectrochemical water splitting*, 9th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2018), Ninh Binh, Vietnam, 234-238. |  |
|  | N.V.Nghia, N.T.T.Huyen, N.T.H.Trang, N.M.Vuong, D.M.Thuy, H.N.Hieu and L.T.N.Loan (2018) *A facile method of TiO2 nanofiber surface modification by Au nanoclusters for enhanced photoelectrochemical water splitting performance*, 9th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2018), Ninh Binh, Vietnam, 399-403. |  |
|  | H. N. Hoang, N. V. Nguyen, V. M. Nguyen and H. Van Bui (2020), *Omnidirectional Au-Embedded ZnO/CdS Core/Shell Nanorods for Enhanced Photoelectrochemical Water-Splitting Efficiency*, Chem. Commun., **56**, 3975-3978. |  |
|  | Van Nghia Nguyen, Minh Vuong Nguyen, Thi Hong Trang Nguyen, Minh Thuy Doan, Loan Le Thi Ngoc, Ewald Janssens, Anupam Yadav, Pin-Cheng Lin, Manh Son Nguyen and Nhat Hieu Hoang (2020), *Surface-Modified Titanium Dioxide Nanofibers with Gold Nanoparticles for Enhanced Photoelectrochemical Water Splitting*, Catalysts, 10, 261. |  |
|  | N. N.K.Truong, V.T.Han, H.N.Hieu, N.V.Nghia, N.M.Vuong (2019), *Nâng cao độ hồi đáp hơi acetone sử dụng hệ vật liệu NiO/ZnO có cấu trúc nano phân nhánh*, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ XI, Quy Nhơn, 11/2019, 286-290 |  |
|  | Thanh-Lieu Thi Le, Lam Tan Nguyen, Hoai-Hue Nguyen, Nguyen Van Nghia, Nguyen Minh Vuong, Hoang Nhat Hieu, Nguyen Van Thang, Viet Thong Le, Viet Huong Nguyen, Pin-Cheng Lin, Anupam Yadav, Ivan Madarevic, Ewald Janssens, Hao Van Bui and Loan Le Thi Ngoc (2021), *Titanium Nitride Nanodonuts Synthesized from Natural Ilmenite Ore as a Novel and Efficient Thermoplasmonic Material*, Nanomaterials, 11/1, 76. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Le Hong Than, Thanh Hai Phan, Hoang Nhat Hieu, Nguyen Van Nghia and Nguyen Tu (2021), *Ultra Responsive and Highly Selective Ethanol Gas Sensor Based on Au Nanoparticles Embedded ZnO Hierarchical Structures*, Journal of The Electrochemical Society, 168/2, 027503. |  |
|  | Nguyễn Minh Vương, Hoàng Nhật Hiếu, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Ngọc Khoa Trường (2020), *Nâng cao độ hồi đáp của cảm biến acetone sử dụng cấu trúc phân nhánh CuO/ZnO dưới sự chiếu bức xạ UV*, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 9/2, 81-86. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Dinh Tien Dung, Hoang Nhat Hieu, Nguyen Van Nghia, Nguyen Ngoc Khoa Truong, Le Thi Ngoc Loan and Phan Thanh Hai (2020), *A comparative study on the VOCs sensing behaviors of various ZnO nanostructures*, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 9/4, 117-122. |  |
|  | Nguyen Ngoc Khoa Truong and Nguyen Minh Vuong (2021), *Fabrication and optical properties of NiO/ZnO hierarchical nanostructures*, Journal of Science – Quy Nhon University, 15/1, 45-50. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Truong Thi Hien, Vo Thi Han, Hoang Nhat Hieu, Nguyen Van Nghia (2021), *Efficient performance acetone sensor based on squirrel-tail like Ni doped ZnO hierarchical nanostructure*, 180, 111388. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Do Dai Duy, Hoang Nhat Hieu, Van Nghia Nguyen, Nguyen Ngoc Khoa Truong, Hao Van Bui and Nguyen Van Hieu (2022), *Low-operating temperature and remarkably responsive methanol sensors using Ptdecorated hierarchical ZnO structure*, Nanotechnology 33, 065502 |  |
|  | Xuan-Viet Pham, Ba-Duc Tran, Duy-Cuong Nguyen, Tu Nguyen, Minh-Vuong Nguyen, Cao-Ngoc-Hong Nguyen, Thanh-Tung Duong (2021), *Low-Dimensional CsPbBr3@ CoBr2 Super-Nanowire Structure for Perovskite/PMMA Composite with Highly Blue Emissive Performance*, Crystals 11, 1564. |  |
|  | Nguyễn Cao Ngọc Hồng, Nguyễn Minh Vương, Phạm Xuân Việt, Bùi Xuân Thành, Dương Thanh Tùng (2022), *Nghiên Cứu Hình Thái Và Tính Chất Quang Của Hạt Nano Perovskite Vô Cơ CsPbX3 (X=Cl, Br, I) Và CsPbBr3 Pha Tạp Cobalt Chế Tạo Bằng Phương Pháp Hóa Một Bước*, TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, 30, 1-8. |  |
|  | Bùi Quang Bình (2018), Định hướng tiếp cận giáo dục STEM trong giảng dạy Vật lý ở Trường Sư phạm,Tạp chí Khoa học, Trường ĐH sư phạm - Đại học Đà nẵng, số 29B (03) 2018, Tr 5 – 10. |  |
|  | Bùi Quang Bình, Đào Minh Hưng (2019), Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy phát hàm đa năng dùng vi mạch XR2206CP phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu ở trường đại học, Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Quy Nhơn, số 13 (03) 2019, Tr 27 – 34. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Nguyen Minh Hieu, Hoang Nhat Hieu, Hwanpyo Yi,Dojin Kim,Yong-Shik Han, Myungbae Kim (2014), *Ni2O3-decorated SnO2 particulate films for methane gas sensors*, Sensors and Actuator B, 192, 327-333. |  |
|  | Hoang Nhat Hieu, Van-Duong Dao, Nguyen Minh Vuong, Dojin Kim and Ho-Suk Choi (2014), *Enhancement of Dye-Sensitized Solar Cell Efficiency by Spherical Voids in NanocrystallineZnO Electrodes*, Korean Journal of Materials Research, 24 (9), 458-464. |  |
|  | Hoang Nhat Hieu, *Optimization of CdS/ZnO nanorods electrode for hydro generation from photoelectrochemical water splitting*, NMD-077-P, pp.475-478, Proceedings of IWNA 2015, 11-14 November 2015, Vung Tau, Vietnam |  |
|  | Hoang Nhat Hieu, Nguyen Minh Vuong, Nguyen Van Nghia and Doan Minh Thủy, *ZnO Three-Dimentional Nanostructures Synthesis and Application for Photoelectrochemical Cell Electrodes, NMD-P69, pp.207-208, The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology IWAMSN 2016), 8-12 November, 2016 Halong City, Vietnam* |  |
|  | Nhat Hieu Hoang , Van Nghia Nguyen, and Minh Thuy Doan , *Optimization of an electrode made from CdS-ZnO nanorods for hydrogen generation from photoelectrochemical splitting of water*, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 8 (2017) 025006 |  |
|  | Hoàng Nhật Hiếu, Nguyễn Minh Vương, Nguyễn Văn Nghĩa và Đoàn Minh Thủy, *Chế tạo và nghiên cứu thuộc tính quang điện hóa của vật liệu CdS/ZnO cấu trúc nano phân nhánh ba chiều*, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn Quốc (SPMS-2017), tr 456-460. |  |
|  | Le Hong Than, Doan Minh Thuy, Hoang Nhat Hieu, Nguyen Van Nghia, Nguyen Minh Vuong, (2017), *ZnO hierarchical structures for gas sensor application*, Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ X, Trường ĐH Khoa học – Đại học Huế, 19-21/10/2017, 484-487. |  |
|  | Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Minh Vương, Hoàng Nhật Hiếu, Đoàn Minh Thủy (2017), *Tính chất quang điện hóa tách nước của điện cực TiO2/CdS cấu trúc sợi nano*” đăng trong kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ X, Trường ĐH Khoa học – Đại học Huế, 19-21/10/2017, 686-689. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Bui Van Hao, Nguyen Van Nghia, Nguyen Ngoc Khoa Truong, Nguyen Tu, Le Thi Ngoc Loan, Hoan Nhat Hieu and Doan Minh Thuy (2017), *Recent Development In Chemo-Resistive Gas Sensors Using Nanostructures Based on WO3 Materials,* Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Quy Nhơn, 11(5), 33-52. |  |
|  | Dinh Tien Dung, Vo Thi Han, Do Dai Duy, Nguyen Ngoc Khoa Truong, Hoang Nhat Hieu, Bui Van Hao, Nguyen Van Nghia and Nguyen Minh Vuong, *ZnO hierarchical structures for acetone sensing application*, 9th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2018), Ninh Binh, Vietnam, 231-235. |  |
|  | N.V.Nghia, N.X.Dai, N.Q.Khanh, N.M.Vuong, D.M.Thuy and H.N.Hieu (2018), *Optimization TiO2 nanofibers electrode for hydrogen generation from photoelectrochemical water splitting*, 9th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2018), Ninh Binh, Vietnam, 234-238. |  |
|  | N.V.Nghia, N.T.T.Huyen, N.T.H.Trang, N.M.Vuong, D.M.Thuy, H.N.Hieu and L.T.N.Loan (2018) *A facile method of TiO2 nanofiber surface modification by Au nanoclusters for enhanced photoelectrochemical water splitting performance*, 9th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2018), Ninh Binh, Vietnam, 399-403. |  |
|  | Hoang Nhat Hieu, Nguyen Minh Vuong, Nguyen Van Nghia, Le Thi Ngoc Loanand Doan Minh Thủy, *Enhanced photoelectrochemical water splitting efficiency using three-dimemsional CdS/Au/ZnO sandwich heterostructures as photoelectrode, The 9th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2018), 8-11 November, 2018 - Ninh Binh, Vietnam* |  |
|  | Nguyễn Văn Nghĩa, Hoàng Nhật Hiếu, *Tính chất và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu ZnO chế tạo bằng phương pháp phun điện, TCHH, 57(2e1,2), 2019* |  |
|  | Hoàng Nhật Hiếu, Lê Đồng Minh, Huỳnh Thái Hòa, *Tối ưu hóa điện cực quang cấu trúc CdS/ZnO cho hiệu suất cao trong ứng dụng tách nước quang điện hóa, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn Quốc (SPMS-2019), tr 752-756.* |  |
|  | Hoang Nhat Hieu, Nguyen Van Nghia, *Fabrication of Electrode TiO2 Nanofibers for Hydrogen Generation from Photoelectrochemical Water Splitting*, Journal of Nanoscience and Nanoengineering Vol. 5, No. 1, 2019, pp. 1-6 |  |
|  | H. N. Hoang, N. V. Nguyen, V. M. Nguyen and H. Van Bui (2020), *Omnidirectional Au-Embedded ZnO/CdS Core/Shell Nanorods for Enhanced Photoelectrochemical Water-Splitting Efficiency*, Chem. Commun., **56**, 3975-3978. |  |
|  | Van Nghia Nguyen, Minh Vuong Nguyen, Thi Hong Trang Nguyen, Minh Thuy Doan, Loan Le Thi Ngoc, Ewald Janssens, Anupam Yadav, Pin-Cheng Lin, Manh Son Nguyen and Nhat Hieu Hoang (2020), *Surface-Modified Titanium Dioxide Nanofibers with Gold Nanoparticles for Enhanced Photoelectrochemical Water Splitting*, Catalysts, 10, 261. |  |
|  | N. N.K.Truong, V.T.Han, H.N.Hieu, N.V.Nghia, N.M.Vuong (2019), *Nâng cao độ hồi đáp hơi acetone sử dụng hệ vật liệu NiO/ZnO có cấu trúc nano phân nhánh*, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ XI, Quy Nhơn, 11/2019, 286-290 |  |
|  | Thanh-Lieu Thi Le, Lam Tan Nguyen, Hoai-Hue Nguyen, Nguyen Van Nghia, Nguyen Minh Vuong, Hoang Nhat Hieu, Nguyen Van Thang, Viet Thong Le, Viet Huong Nguyen, Pin-Cheng Lin, Anupam Yadav, Ivan Madarevic, Ewald Janssens, Hao Van Bui and Loan Le Thi Ngoc (2021), *Titanium Nitride Nanodonuts Synthesized from Natural Ilmenite Ore as a Novel and Efficient Thermoplasmonic Material*, Nanomaterials, 11/1, 76. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Le Hong Than, Thanh Hai Phan, Hoang Nhat Hieu, Nguyen Van Nghia and Nguyen Tu (2021), *Ultra Responsive and Highly Selective Ethanol Gas Sensor Based on Au Nanoparticles Embedded ZnO Hierarchical Structures*, Journal of The Electrochemical Society, 168/2, 027503. |  |
|  | Nguyễn Minh Vương, Hoàng Nhật Hiếu, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Ngọc Khoa Trường (2020), *Nâng cao độ hồi đáp của cảm biến acetone sử dụng cấu trúc phân nhánh CuO/ZnO dưới sự chiếu bức xạ UV*, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 9/2, 81-86. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Dinh Tien Dung, Hoang Nhat Hieu, Nguyen Van Nghia, Nguyen Ngoc Khoa Truong, Le Thi Ngoc Loan and Phan Thanh Hai (2020), *A comparative study on the VOCs sensing behaviors of various ZnO nanostructures*, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 9/4, 117-122. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Truong Thi Hien, Vo Thi Han, Hoang Nhat Hieu, Nguyen Van Nghia (2021), *Efficient performance acetone sensor based on squirrel-tail like Ni doped ZnO hierarchical nanostructure*, 180, 111388. |  |
|  | Nguyen Minh Vuong, Do Dai Duy, Hoang Nhat Hieu, Van Nghia Nguyen, Nguyen Ngoc Khoa Truong, Hao Van Bui and Nguyen Van Hieu (2022), *Low-operating temperature and remarkably responsive methanol sensors using Ptdecorated hierarchical ZnO structure*, Nanotechnology 33, 065502 |  |
|  | H. N. Hieu, D. T. H. Trang, V. T. T. Hien, N. V. Nghia, N. T. Lam, T. M. D. Nguyen, Microorganism-mediated green synthesis of silver nanoparticles using Aspergillus niger and Bacillus megaterium (2022), Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 17, 359-367. |  |
|  | Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Ngọc Khoa Trường, Trần Minh Tuấn, Phan Thị Quí Thuận (2011), *Phản ứng quang xúc tác phân hủy metyl da cam trên TiO2 nano pha tạp nitơ*, Tạp chí Hóa học, T. 49(2ABC), tr. 890-894. |  |
|  | Nguyen Van Nghia, Nguyen Ngoc Khoa Truong, Nguyen Phi Hung (2011), *Hydrothermal Synthesis of Fe-doped TiO2 Nanostructure Photocatalyst*, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 2, 035014 (4pp). |  |
|  | Nguyen Van Nghia, Nguyen Ngoc Khoa Truong, Nguyen Phi Hung (2011), T*ổng hợp keo Bạc có cấu trúc nano trong các dung môi hữu cơ, Tạp chí Hóa học*, T. 49(2ABC), tr. 405-409. |  |
|  | Nguyen Van Nghia, Nguyen Ngoc Khoa Truong, Nguyen Phi Hung (2011), *Chế tạo keo Bạc có cấu trúc nano bằng chất ổn định SiO2 chiết tách từ vỏ trấu*, Tạp chí Hóa học, T. 49(2ABC), tr. 576-580. |  |
|  | Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Nghĩa, Hồ Thị Nguyệt, Phan Thị Quí Thuận, Trần Thị Thu Thủy (2010), *Chế tạo, đặc trưng và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu TiO2 pha tạp nitơ*, Tạp chí Hóa học, 48(4C), tr. 278-282. |  |
|  | Nguyen V. Nghia, Nguyen N. K. Truong, Nguyen M. Thong, Nguyen P. Hung (2012), *Synthesis of Nanowire-Shaped Silver by Polyol Process of Sodium Chloride*, Int. J. Materials and Chemistry, 2(2),pp 75-78 |  |
|  | Nguyen Ngoc Khoa Truong, Tran Nam Trung,Nguyen Tu, Nguyen Van Nghia and Doan Minh Thuy (2013), *Preparation and characterisation of silver doped ZnO nanostructures*, Int. J. Nanotechnology, Vol. 10, Nos. 3/4, pp 260-268 |  |
|  | Nguyen P. Hung, Nguyen T. V. Hoan, Nguyen V. Nghia (2013), *Synthesis and Characterization of Photocatalytic Material TiO2/SBA-15*, Nanoscience and Nanotechnology, 3(1), pp 19-25 |  |
|  | Minh Thuy Doan, Xuan Vinh Ho, Tu Nguyen and Van Nghia Nguyen (2014), *Influence of doping Co to characterization of ZnO nanostructures*, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 5, 025011 (4pp) |  |
|  | Nguyen Van Nghia and Ho Xuan Vinh, Nguyen Tien Trung and Nguyen Phi Hung (2015), *Synthesis and characterisation of nanostructured, TiO2/SBA-15 and Ag-TiO2/SBA-15 mesoporous composites*, Int. J. Nanotechnol., Vol. 12, Nos. 5/6/7, pp 475-484 |  |
|  | T. T. T. Huong, P. N. Thanh, N. T. Xuan Huynh, and D. N. Son (2016), *Metal–Organic Frameworks: State-of-the-art Material for Gas Capture and Storage*, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, **32**, 67-85. |  |
|  | N. T. Xuan Huynh, O M. Na, V. Chihaia, and D. N. Son (2017), *A computational approach towards understanding hydrogen gas adsorption in Co–MIL-88A*, RSC Advances, **7**, 39583-39593. |  |
|  | N. T. Xuan Huynh, V. Chihaia, and D. N. Son (2019), *Hydrogen storage in MIL-88 series*, Journal of Materials Science, **54**, 3994–4010. |  |
|  | O M. Na, N. T. Xuan Huynh, P. T. Thi, V. Chihaia, and D. N. Son (2020), *Mechanism and activity of the oxygen reduction reaction on WTe2 transition metal dichalcogenide with Te vacancy*, RSC Advances, **10**, 8460-8469. |  |
|  | N. T. Xuan Huynh, V. Chihaia, and D. N. Son (2020), *Enhancing hydrogen storage by metal substitution in MIL-88A metal-organic framework*, Adsorption, **26**, 509–519. |  |
|  | N. T. Xuân Huynh, T. T. Nam, Đ. N. Sơn (2021), *Đánh giá khả năng hấp phụ khí H2 và CO2 trong MIL-88A-Fe bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo chính tắc lớn*, Tạp chí khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn, **15**(1), 5-12. |  |
|  | D. N. Son, N. T. Xuan Huynh, N. Thoai, P. T. Kien (2021), *Highly selective separation of CO2 and H2 by MIL-88A metal organic framework*, VNU Journal of Science: Mathematics - Physics, **37**(3), 9-21. |  |
|  | N. T. Xuan Huynh, V. Chihaia, and D. N. Son (2022), *Insights into interaction of CO2 with N and B-doped graphenes*, Communications in Physics, **32**(3), 243-252. |  |
|  | N.V.Nghia, N.T.T.Huyen, N.T.H.Trang, N.M.Vuong, D.M.Thuy, H.N.Hieu and L.T.N.Loan, “*A facile method of TiO2 nanofiber surface modification by Au nanoclusters for enhanced photoelectrochemical water splitting performance*,” *Proc. IWAMSN 2018, p. 399-402, 2018* |  |
|  | Le Thi Ngoc Loan and Le Minh Thuy, *Preparation of Ag decorated TiO2 substrates for surface-enhaced Raman scattering*, Proc. *Hoi nghi Vat ly Thua Thien Hue 2021*, vol. 1, pp. 305-312, 2021. |  |
|  | L. Le Thi Ngoc, Bui Thanh Trang, Nguyen Thi Minh Uyen, Le Tran Phuong Thao, *Preparation of TiO2 honeycombs modified with silver nanoparticles for efficient visible light-driven photocatalysts* , Proc. *Hoi nghi Vat ly Thua Thien Hue 2021*, vol. 1, pp. 313-320, 2021. |  |
|  | J. Wiedemair, L. T. N. Loan, van den B. Albert, and C. Edwin T., *“Surface-Enhanced Raman Spectroscopy of Self-Assembled Monolayer Conformation and Spatial Uniformity on Silver Surfaces*,” *J. Phys. Chem. C*, vol. 118, no. 22, pp. 11857–11868, 2014. |  |
|  | T. Yuan *et al.*, “*In Situ Surface-Enhanced Raman Spectroelectrochemical Analysis System with a Hemin Modi fi ed Nanostructured Gold Surface*,” *Anal. Chem.*, vol. 87, p. 2588−2592, 2015. |  |
|  | L. Le, T. Ngoc, J. Wiedemair, A. Van Den Berg, and E. T. Carlen, “*Plasmon-modulated photoluminescence from gold nanostructures and its dependence on plasmon resonance , excitation energy , and band structure*,” *Opt. Express*, vol. 23, no. 5, pp. 5547–5564, 2015. |  |
|  | L. Le *et al.*, “*Suppression of Surface-Enhanced Raman Scattering on Gold Nanostructures by Metal Adhesion Layers*,” *J. Phys. Chem. C*, vol. 120, no. 33, pp. 18756–18762, 2016. |  |
|  | Y. Niimura, N. Oonishi, K. Okubo, L. L. T. Ngoc, and E. T. Carlen, “*High-precision nanofabrication technology for metal nanoparticle ensembles using nanotemplate-guided thermal dewetting*,” *Nanoscale*, vol. 10, no. 30, pp. 14390–14394, 2018 |  |
|  | V. N. Nguyen *et al.*, “*Surface-modified titanium dioxide nanofibers with gold nanoparticles for enhanced photoelectrochemical water splitting*,” *Catalysts*, vol. 10, no. 2, pp. 1–11, 2020 |  |
|  | T. L. Thi Le *et al.*, “*Titanium nitride nanodonuts synthesized from natural ilmenite ore as a novel and efficient thermoplasmonic material*,” *Nanomaterials*, vol. 11, no. 1, pp. 76–87, 2021. |  |
|  | T.-H. T. Le, T.-T. Bui, H. Van Bui, V.-D. Dao, and L. L. T. Ngoc, “*TiO2 Inverse Opals Modified by Ag Nanoparticles: A Synergic Effect of Enhanced Visible-Light Absorption and Efficient Charge Separation for Visible-Light Photocatalysis*,” *Catalysts*, vol. 11, p. 761, 2021. |  |
|  | N. H. Anh *et al.*, “Gold nanoparticle-based optical nanosensors for food and health safety monitoring: recent advances and future perspectives,” *RSC Adv.*, vol. 12, no. 18, pp. 10950–10988, 2022. |  |
|  | M. Thi *et al.*, *“Synthesis and characterizations of titanium nitride nanofibers prepared using nitridation method*” *Vietnam J. Catal. Adsorpt.*, vol. 9, no. 2, pp. 17–23, 2020. |  |
|  | N. M. Vuong *et al.*, “*A comparative study on the VOCs sensing behaviors of various ZnO nanostructures*,” *Vietnam J. Catal. Adsorpt.*, vol. 9, no. 4, pp. 117–122, 2020. |  |
|  | N.-L. T. Le, T.-H. T. Le, H. T. Hoang, and H. X. Le, “*Ag Decorated TiO2 Nanofibers for Surface-Enhanced Raman Scattering*,” *VNU J. Sci. Math. – Phys.*, vol. 37, no. 4, pp. 1–9, 2021. |  |
|  | N. H. Hue, L. T. T. Huong, N. T. HUyen, and L. T. N. Loan, “*Chế tạo vật liệu hạt nano TiN/ TiO2 có cấu trúc lõi/vỏ nhằm tăng cường sự hấp phụ bề mặt các phân tử axít 4-mercaptobenzoic*,” *J. Sci. Quy Nhon Univ.*, vol. 12, no. 5, pp. 83–89, 2018. |  |
|  | L. T. N. Loan, “*Au loaded TiO2 honeycomb for surface enhanced Raman scattering*,” *Proc. IWAMSN 2021*, vol. 1, p. 120, 2021 |  |
|  | H. N. Hieu, N. Mi. Vuong, N. Van Nghia, L. T. N. Loan, and D. M. Thuy, “*Enhanced photoelectrochemical water splitting efficiency using three-dimemsional CdS/Au/ZnO sandwich heterostructures as photoelectrodes*,” *Proc. IWAMSN 2018*, vol. 1, no. 303-307, 2018 |  |
|  | L.T.T Vien, Nguyen Tu, T.T. Phuong, N.T. Tuan, N.V. Quang, H. Van Bui, Anh-Tuan Duong, D.Q. Trung and P.T Huy; 2019; *Facile synthesis of single phase α-Zn2SiO4:Mn2+ phosphor via high-energy planetary ball milling and post-annealing method*; Journal of Luminescence; vol. 215 116612; pp. 1-8; ISSN: 0022-2313. |  |
|  | L.T.T. Vien, Nguyen Tu, Manh Trung Tran, Nguyen Van Du, D.H. Nguyen, D. X. Viet, N.V. Quang, D.Q. Trung, P.T. Huy; 2020; *A new far-red emission from Zn2SnO4 powder synthesized by modified solid state reaction method*; Optical materials; vol. 100 109670; pp.1-9; ISSN: 0925-3467 |  |
|  | L. T. T. Vien, N. Tu, D. X. Viet, D. D. Anh, D. H. Nguyen and P. T. Huy; 2020; *Mn2+-doped Zn2SnO4 green phosphor for WLED applications*; Journal of Luminescence; vol 227 117522, pp. (1-9); ISSN: 0022-2313 |  |
|  | L.T.T. Viễn, N.V. Quang, N. T, N.T. Tuấn, N.T Khôi và P.T. Huy; 2017; *Khảo sát tính chất quang của vật liệu tổ hợp ZnO-SnO2 chế tạo bằng phương pháp nghiền bi hành tinh năng lượng cao*; Proceeding of the tenth national conference on solid state physics and material sciences (SPMS-2017); pp. 588-593; ISBN: 978-604-950325-2 |  |
|  | L.T.T. Viễn, T.T. Phương, N. Tư, N.T Tuấn, N.T Khôi và P.T. Huy; 2017; *Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang của vật liệu Zn2SiO4 không pha tạp và pha tạp Mn2+ chế tạo bằng phương pháp nghiền bi hành tinh năng lượng cao*; Proceeding of the tenth national conference on solid state physics and material sciences (SPMS-2017); pp. 594-598; ISBN: 978-604-950325-2. |  |
|  | L.T.T Vien, Nguyen Tu, N.Tri Tuan, N.D Hung, D.X Viet, N.T Khoi and P.T Huy; 2018; *Near infrared-emitting Zn2SiO4 powders produced by high-energy planetary ball milling technique*; Vietnam Journal of Science and Technology, vol. 56; pp. 212-218; ISSN: 2525-2518. |  |
|  | Lê Thị Thảo Viễn, Nguyễn Mai Cao Hoàng Phương Lan, Nguyễn Tư; 2019; *Vật liệu Zn2SiO4:Mn2+ hấp thụ mạnh ánh sáng xanh chế tạo bằng phương pháp nghiền bi hành tinh năng lượng cao*; Tạp chí khoa học và công nghệ Trường đh Quy nhơn; tập 13, số 3; trang 5-11; ISSN: 1859-0357 |  |
|  | Nguyen Mai Cao Hoang Phuong Lan, Nguyen Viet Tung, Le thi Thao Vien, Cao Xuan Thang; 2019; *Compararison structural and optical properties of Zn2GeO4 phosphors produced by hydrothermal and co-precipitation method*; The 4th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology; pp. 192-196; ISBN: 978-604-950-978-0. |  |
|  | Luu Thi Lan Anh, Luong Huu Bac, Pham Phi Hung, Nguyen Duc Hieu, Mateus Manuel Neto, Vo Thach Son, Tran Thanh Thai (2014), *Influence of spray rate on structural and optical properties of sprayed ZnO films*,Comm. Phys., ISSN 0868-3166, No. 3S1, Vol.24, p.108-112 |  |
|  | Trần Thanh Thái, Võ Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Đức Hiếu, Lưu Thị Lan Anh, Võ Thạch Sơn (2015), *Màng mỏng Cu(In,Al)S2 lắng đọng bằng phương pháp phun phủ nhiệt phân hỗ trợ siêu âm: Ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt sau lắng đọng*, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ IX -SPMS 2015 - Tuyển tập Báo cáo, ISBN 978-604-938-722-7, tr.397-400,NXB Bách Khoa Hà Nội |  |
|  | Trần Thanh Thái, Võ Thị Thanh Tuyền, Huỳnh Đức Hoàn, Lưu Thị Lan Anh, *Ảnh hưởng của nhiệt độ lắng đọng lên cấu trúc, tính chất quang điện của màng hấp thụ Cu(In,Al)S2 (2017)*, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ X -SPMS 2017 - Tuyển tập Báo cáo, ISBN 978-604-95-0326-9, tr.465-468, NXB Bách Khoa Hà Nội |  |
|  | Trần Thanh Thái, Mai Thành Lợi, *Nghiên cứu chế tạo màng mỏng CdS:Zn ứng dụng làm lớp đệm trong pin mặt trời màng mỏng CuInS2 (2018)*, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, ISSS 1859-0357, Tập 12, số 5, tr.105-111 |  |
|  | Nguyễn Thị Thúy, Đào Thị Trúc Quyên, Trần Thanh Thái (2019), *Mô phỏng pin mặt trời màng mỏng Cu(In,Al)S2 bằng phần mềm SCAPS-1D*, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ XI -SPMS 2019 - Tuyển tập Báo cáo, ISBN 978-604-98-7505-2, tr.226-229, NXB Bách Khoa Hà Nội |  |
|  | Nguyễn Văn Hữu, Phạm Văn Thắng, Lê Mạnh Cường, Trần Thanh Thái, Nguyễn Tuyết Nga, Lưu Thị Lan Anh, *Tổng hợp xanh và tính chất lý hóa của đồng (I) oxit*, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ XII -SPMS 2021 - Tuyển tập Báo cáo, ISBN 978-604-316-839-6, tr.226-229, NXB Bách Khoa Hà Nội |  |
|  | Thanh Hai Phan,\* Klaus Wandelt, *Molecular ordering at electrified interfaces: Template and potential effects*, Beilstein Journal of Organic Chemistry 2014,10, 2243 (corresponding author) |  |
|  | Thanh Hai Phan,\* KlausWandelt, *Redox-activity and self-organization of iron-porphyrin monolayers at a copper/electrolyte interface*, The Journal of Chemical Physics 2015, 142, 101917 (corresponding author) |  |
|  | Thanh Hai Phan,\* TomazKosmala, KlausWandelt, *Potential dependence of self-assembled porphyrin layers on a Cu(111) electrode surface: In-situ STM study*, Surface Science 2015, 631, 207 (corresponding author) |  |
|  | John Greenwood+, Thanh Hai Phan+, Yasuhiko Fujita, Zhi Li, Oleksandr Ivasenko, Willem Vanderlinden, Hans Van Gorp, Wout Frederickx, Gang Lu, KazukuniTahara, YoshitoTobe, and Steven De Feyter\*, *Covalent Modification of Graphene and Graphite Using Diazonium Chemistry: Tunable Grafting and Nanomanipulation*, ACS Nano 2015, 9, 5520 (co-first author) |  |
|  | Jeroen Sniekers, Ken Verguts, Neil R. Brooks, Stijn Schaltin, Thanh Hai Phan, Thi Mien Trung Huynh, Luc Van Meervelt, Steven De Feyter, Jin Won Seo, Jan Fransaer, KoenBinnemans, *Liquid Nickel Salts: Synthesis, Crystal Structure Determination and Electrochemical Synthesis of Nickel Nanoparticles*, Chemistry-A European Journal 2016, 22, 1010 |  |
|  | Ana Matos Braganca, John Greenwood, Oleksandr Ivasenko, Thanh Hai Phan, Steven De Feyter, *The impact of grafted surface defects and their controlled removal on supramolecular self-assembly*, Chemical Science 2016, 7, 7028 |  |
|  | Thi Mien Trung Huynh, Thanh Hai Phan, Oleksandr Ivasenko, Stijn F. L. Mertens and Steven De Feyter; *Nanocnfined self-assembly on a grafted graphitic surface ander electrochemical control,* Nanoscale 2017, 9, 362 (co-first author)  Zhi Li, Hans Van Gorp, Peter Walke, Thanh Hai Phan, Yasuhiko Fujita, John Greenwood, Oleksandr Ivasenko, Kazukuni Tahara, Yoshito Tobe, Hiroshi Uji-i, Stijn Mertens and Steven De Feyter; *Area-selective passivation of sp2 carbon surface by molecular self-assembly,* Nanoscale, 2017,9, 5188 |  |
|  | Thanh Hai Phan et al.; *Molecular Self-Assembly: Viologen Molecules at Copper/Electrolyte Interfaces*, Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry 2018, 120 (corresponding author) |  |
|  | Thanh Hai Phan,\* Hans Van Gorp, Zhi Li, Thi Mien Trung Huynh, Yasuhiko Fujita, Lander Verstraete, Samuel Eyley, Wim Thielemans, Hiroshi Uji-I, Brandon E. Hirsch, Stijn F. L. Mertens, John Greenwood, Oleksandr Ivasenko, Steven De Feyter; *Graphite and Graphene Fairy Circles: A Bottom-Up Approach for the Formation of Nanocorrals;* ACS Nano 2019, 13 (5), 5559 (corresponding author) |  |
|  | Thi Mien Trung Huynh, Thanh Hai Phan, Phi Hung Nguyen and Klaus Wandelt; *Self-assembly of porphyrin molecules on a Cu(111) electrode: Influence of different anions and electrode potential*; Surface Science 2020, 694, 121554 (co-first author) |  |
|  | Thi Mien Trung Huynh, Thanh Hai Phan, Roald Phillipson, Alexander Volodine and Steven De Feyter, *Doping of graphene via adlayer formation of electrochemically reduced dibenzyl viologen*, J. Mater. Chem. C, 2022,10, 2696-2702 (co-first author) |  |
|  | Thi Mien Trung Huynh, Thanh Hai Phan and Steven De Feyter; *Surface Engineering of Graphite and Graphene by Viologen Self-Assembling: From Global to Local Architecture*s, J. Phys. Chem. C 2022, 126, 14, 6413–6419 (co-first author) |  |
|  | Thi Mien Trung Huynh, Le Tuan Nguyen and Thanh Hai Phan; *Tuning the morphological and electrical properties of graphite surface by self-assembled viologen nanostructures*, Surface Science 2022, 723, 122122 (corresponding author) |  |
|  | V. X. Ho, Y. Wang, L. Howe, M. P. Cooney, and N. Q. Vinh. *“Shallow Impurity States Enabling High Performance of Graphene Mid-Infrared Photodetectors”*. ACS Applied Nano Materials, xx, xxxx, 2022. |  |
|  | V. X. Ho, Y. Wang, M. P. Cooney, and N. Q. Vinh. *“Graphene‑Ta2O5 Heterostructure Enabled High Performance, Deep‑Ultraviolet to Mid‑Infrared Photodetection”*. Nanoscale 13, 10526, 2021. |  |
|  | Y. Wang, V. X. Ho, Z. N. Henschel, M. P. Cooney, and N. Q. Vinh. *“Interfacial Photogating Effect for Hybrid Graphene‑Based Photodetectors”*. ACS Applied Nano Materials, 4, 8539, 2021. |  |
|  | V. X. Ho\*, Y. Wang\*, Z. N. Henschel, M. P. Cooney, and N. Q. Vinh. *“Effect of High‑κ Dielectric Layer on 1/f Noise Behavior in Graphene Field‑Effect Transistors”*. ACS Applied Nano Materials, 4, 3647, 2021. |  |
|  | W. Wang, C. Y. Hung, L. Howe, J. Chen, K. Wang, V. X. Ho, S. Lenahan, M. Murayama, N. Q. Vinh, W. Cai, *“Enabling High-Performance Surfaces of Biodegradable Magnesium Alloys via Femtosecond Laser Shock Peening with Ultralow Pulse Energy”*. ACS Applied Bio Materials, 4, 7903-7912, 2022. |  |
|  | V. X. Ho, Y. Wang, B. Ryan, L. Patrick, H. X. Jiang, J. Y. Lin, and N. Q. Vinh. *“Observation of Optical Gain in Er‑Doped GaN Epilayers”*. Journal of Luminescence, 221, 117090, 2020 |  |
|  | V. X. Ho, T. M. Al Tahtamouni, H. X. Jiang, J. Y. Lin, J. M. Zavada, and N. Q. Vinh. *“Room‑temperature lasing action in GaN quantum wells in the infrared 1.5 μm region”*. ACS Photonics, 5, 1308, 2018. |  |
|  | J. R. Mahan, N. Q. Vinh, V. X. Ho, and N. B. Munir, *“Monte Carlo ray‑trace diffraction based on the Huygens‑Fresnel principle”*. Applied Optics, 57, D56, 2018. |  |
|  | V. X. Ho, T. V. Dao, H. X. Jiang, J. Y. Lin, J. M. Zavada, S. A. McGill, and N. Q. Vinh. *“Photoluminescence quantum efficiency of Er optical centers in GaN epilayers”*. Scientific Reports, 7, 39997, 2017. |  |
|  | V. X. Ho, S. P. Dail, T. V. Dao, H. X. Jiang, J. Y. Lin, J. M. Zavada, and N. Q. Vinh. *“Temperature dependence studies of Er optical centers in GaN epilayers grown by MOCVD”*. MRS Advances, 2, 135, 2017. |  |
|  | M.T. Doan, V. X. Ho, T. Nguyen, N. V. Nguyen. “*Influence of doping Co to characterization of ZnO nanostructures”*. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 5 (2), 025011, 2015. |  |
|  | N. V. Nguyen, V. X. Ho, T. T. Nguyen and H. P. Nguyen, “*Synthesis and characterisation of nanostructured, TiO2/SBA-15 and Ag-TiO2/SBA-15 mesoporous composites”*, Int. J. Nanotechnol.,12, 475-484, 2015 |  |

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau:

- Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), *t*ên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

- Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tên bài viết’, tên tập san, số, kì/thời gian phát hành, số trang.

- Tác giả (Năm xuất bản), *tên tài liệu*, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập.

- Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’*, [trong] tên kỷ yếu*, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

**3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo**

**Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

| **STT** | **Hạng mục** | **Số lượng** | **Diện tích sàn xây dựng (m2)** | **Học phần /môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 03 | 300 | Các học phòng chung | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 02 | 150 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 05 | 100 | Các học phần lý thuyết cơ sở ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 | 60 | Các học phần chuyên ngành | Học kỳ 1, 2, 3, 4 |  |
| 1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 100 | Các học phần chuyên ngành, ngoại ngữ | Cả khóa học |  |
| 1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | **Thư viện, trung tâm học liệu** | 01 | 3.339 | Các học phần trong chương trình đào tạo | Cả khóa học |  |
| 3 | **Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập** | 08 | 380 | Các học phần sử dụng phóng máy thực hành | Cả khóa học |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản,**  **Năm xuất bản, nước** | | **Số lượng** | **Tên học phần sử dụng sách** | **Mã Học phần/Môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* |
|  | ***Danh mục giáo trình chính*** | | | | | | | | |
|  | Bài tập Cơ học lượng tử | Vũ Văn Hùng | Đại học Sư phạm | 2010 |  | Cơ học lượng tử nâng cao | VLCR 503 |  |  |
|  | Bán dẫn hữu cơ polyme: công nghệ chế tạo, tính chất và ứng dụng | Nguyễn Đức Nghĩa, | Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội | 2007 |  | Vật liệu polymer và composite | VLCR 516 |  |  |
|  | Bonding and Structure of Molecules and Solids | D. G. Pettifor, | Clarendon Press -Oxford | 1995 |  | Cấu trúc điện tử và liên kết trong phân tử và vật rắn | VLCR 514 |  |  |
|  | Cơ học lượng tử | Vũ Văn Hùng | Đại học Sư phạm | 2012 |  | Cơ học lượng tử nâng cao |  |  |  |
|  | Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến | Nguyễn Hoàng Nghị | Khoa học và kỹ thuật | 2012 |  | Vật liệu từ và ứng dụng | VLCR 521 |  |  |
|  | Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử | Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Văn Hiếu | Bách Khoa – Hà Nội | 2007 |  | Công nghệ vi điện tử | VLCR 519 |  |  |
|  | Công nghệ micrô và nano điện tử | Đào Khắc An | Giáo dục Việt Nam | 2009 |  | Vật lý và Công nghệ vật liệu nano  Công nghệ vi điện tử | VLCR 505  VLCR 519 |  |  |
|  | Electronic structure calculations for solids and molecules: Theory and com utational | Jorge Kohanoff | Cambridge University Press, Cambridge | 2006 |  | Cơ sở vật lý tính toán | VLCR 522 |  |  |
|  | Fiber optic communications: fundamentals and application, third edition | Shiva Kumar and M. Jamal Deen, | John Wiley & Sons | 2014 |  | Thông tin quang | VLCR 520 |  |  |
|  | From Classical to Quantum Mechanics, | G. Esposito, G. Marmo, and G.Sudarshan | Oxford University Press, New York | 1994 |  | Cơ sở vật lý tính toán | VLCR 522 |  |  |
|  | Fundamentals and Applications of Renewable Energy | Mehmet Kanoglu, Yunus Cengel, John Cimbala, | McGraw-Hill Education | 2019 |  | Năng lượng tái tạo | VLCR 524 |  |  |
|  | Giáo trình cảm biến | Nguyễn Đức Chiến, Phan Quốc Phô | Khoa học và kỹ thuật | 2006 |  | Cảm biến và ứng dụng | VLCR 523 |  |  |
|  | Cơ sở Vật lý môi trường và đo lường | Trần Minh Thi | Đại học Sư phạm | 2006 |  |  |  |  |  |
|  | Giáo trình Thực hành Vật lý chất rắn | Nguyễn Minh Vương, Hoàng Nhật Hiếu, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Ngọc Khoa Trường, Nguyễn Tư |  | 2016 |  | Thực hành Vật lý chất rắn 1 | VLCR 507 |  |  |
|  | Giáo trình Vật liệu nano: Điều chế, tính chất và một số ứng dụng | Nguyễn Đại Hải | Khoa học tự nhiên và công nghệ | 2017 |  | Vật lý và Công nghệ vật liệu nano  Vật lý môi trường |  |  |  |
|  | Giáo trình vật lý bán dẫn | Phùng Hồ, Phan Quốc Phô | Khoa học và kỹ thuật | 2008-2001 |  | Vật liệu và linh kiện bán dẫn | VLCR 508 |  |  |
|  | Giáo trình vật lý điện tử | Phùng Hồ | Khoa học và kỹ thuật | 2007 |  | Vật liệu và linh kiện bán dẫn | VLCR 508 |  |  |
|  | Handbook of photovoltaic science and engineering | Antonio Luque and Steven Hegedus | VCH Wiley. | 2011 |  | Năng lượng tái tạo | VLCR 524 |  |  |
|  | Infrared Spectroscopy Applications, and Raman Methods and | Bemhard Schrader | VCH Wiley | 1995 |  | Các phương pháp quang phổ trong nghiên cứu vật rắn | VLCR 510 |  |  |
|  | Introduction to Microelectronic Fabrication, 2nd Edition | R. C. Jaeger | Prentice Hall, New Jersey | 2002 |  | Công nghệ vi điện tử | VLCR 519 |  |  |
|  | Introduction to Research Methods: A Hands-On Approach. | Bora Pajo | Sage | 2008 |  | Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao | VLCR 513 |  |  |
|  | Kĩ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm hóa học | Trần Kim Tiến | Khoa học và kỹ thuật | 2007 |  | An toàn lao động | VLCR 502 |  |  |
|  | Luminescence: From Theory to Applications, | Cees Ronda, | WILEY.VCH | 2008 |  | Vật liệu quang và ứng dụng | VLCR 517 |  |  |
|  | Lý thuyết chất rắn | Nguyễn Văn Hùng | ĐHQG Hà Nội | 2000 |  | Vật lý chất rắn nâng cao |  |  |  |
|  | Lý thuyết nhóm – phần 1 | Nguyễn Ngọc Giao | ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 2000 |  | Lý thuyết nhóm và ứng dụng trong Vật lý chất rắn | VLCR 515 |  |  |
|  | Lý thuyết nhóm – phần 2 | Nguyễn Ngọc Giao | ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 2000 |  | Lý thuyết nhóm và ứng dụng trong Vật lý chất rắn | VLCR 515 |  |  |
|  | Magnetic materials, fi.rndamentals and appl ications (2nd edition) | Nicola Spaldin, | Cambridge university Press, 2010 | 2010 |  | Vật liệu thông minh và ứng dụng  Vật liệu từ và ứng dụng | VLCR 518  VLCR 521 |  |  |
|  | Mô phỏng trong Vật lý | Võ Văn Hoàng, Huỳnh Kim Lâm, Nguyễn Trung Hải, Nguyễn Hà Hùng Chương, | ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 2016 |  | Cơ sở vật lý tính toán | VLCR 522 |  |  |
|  | Nanosensors: Physical, Chemical and Biological | Vinod Kumar Khanna | CRC Press, Taylor and Francis Group | 2012 |  | Cảm biến và ứng dụng | VLCR 523 |  |  |
|  | Optical fi ber communication. third edition, | G. Keiser, | McGraw-Hill | 2000 |  | Thông tin quang | VLCR 520 |  |  |
|  | Optical Properties of Solids | LM Herz | Trinity Term | 2014 |  | Vật liệu quang và ứng dụng | VLCR 517 |  |  |
|  | Orbital approach to the electronic structure of solids. | Enric Canadell, | Oxfordpress University | 2012 |  | Cấu trúc điện tử và liên kết trong phân tử và vật rắn | VLCR 514 |  |  |
|  | Semiconductors Physics and Devices: Basic Principles 4th Edition, | Donald A. Neamen | McGraw Hill | 2012 |  | Vật liệu và linh kiện bán dẫn | VLCR 508 |  |  |
|  | Solid State Phvsics | David W. Snoke | Cambridge Univers ity of Press | 2020 |  | Vật lý chất rắn nâng cao | VLCR 504 |  |  |
|  | Understanding Nanomaterials | Malkiat S. Johal | CRC Press | 2011 |  | Vật lý và Công nghệ vật liệu nano | VLCR 505 |  |  |
|  | Smart materials and structures | Bohua Su | CAPE PENTNSI]LA TjNIVERSIry OF TECI{NOLOGY | 2015 |  | Vật liệu thông minh và ứng dụng | VLCR 518 |  |  |
|  | Giáo trình triết học | Bộ GD&ĐT | Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia | 2015 |  | Triết học | TNTH 501 |  |  |
|  | Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp | Hoàng Trí | Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh | 2013 |  | An toàn lao động | VLCR 502 |  |  |
|  | Introduction to Solid State Physics (8th Edition) | Charles Kittel | Wiley International Edition | 2005 |  | Vật lý chất rắn nâng cao | VLCR 504 |  |  |
|  | Infrared and Raman Spectroscopy: Methods and Applications 1st Edition | Bernhard Schrader | VCH | 1995 |  | Các phương pháp quang phổ trong trong nghiên cứu chất rắn | VLCR510 |  |  |
|  | Nguyễn Mạnh Sơn | Phát quang cưỡng bức và ứng dụng | NXB ĐH Huế | 2014 |  | Vật liệu quang và ứng dụng | VLCR 517 |  |  |
|  | Optical Properties of Solids (2nd edition) | Mark Fox | Oxford | 2010 |  | Vật liệu quang và ứng dụng | VLCR 517 |  |  |
|  | Năng lượng mặt trời | Ông Sử Liệt | Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội | 2017 |  | Năng lượng tái tạo | VLCR 524 |  |  |
|  | ***Danh mục tài liệu tham khảo*** | | | | | | | | |
|  | Advanced Condensed Matter Physic | Leonard M. Sander | Cambridge University  Press | 2009 |  | Vật lý chất rắn nâng cao | VLCR 504 |  |  |
|  | Vật liệu kỹ thuật (Chế tạo, cấu trúc, tính chất, lựa chọn và ứng dụng) | Nguyễn Khắc Xương, Bùi Chương, Phạm Kim Đĩnh, Nguyễn Văn Đức, Phùng Thị Tố Hằng, Nguyễn Hoàng Nghị, Phan Thị Minh Ngọc, Nguyễn Anh Sơn, Nguyễn Văn Tư | NXB Bách khoa Hà Nội | 2016 |  | Vật liệu polymer và composite | VLCR 516 |  |  |
|  | Advanced quantum mechanics: Materials and Photons, 3rd edition | Rainer Dick | Springer | 2020 |  | Cơ học lượng tử nâng cao | VLCR 503 |  |  |
|  | Advanced Solid State Physics | Philip Phillips | Cambridge University  Press | 2012 |  | Vật lý chất rắn nâng cao | VLCR 504 |  |  |
|  | Application of Antiferroelectric Liquid Crystals with High Tilt | Koen D’have | Gent University, Germany | 2002 |  | Vật liệu thông minh và ứng dụng | VLCR 518 |  |  |
|  | Applications of Group Theory to the Physics of Condensed Matter | Dresselhaus | Springer | 2008 |  | Lý thuyêt nhóm và ứng dụng VLCR | VLCR 515 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện | Trần Quang Khánh | Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật | 2007 |  | An toàn lao động | VLCR 502 |  |  |
|  | Chemical Bonding in Solids | J.K. Burdett | Oxford University Press | 1995 |  | Cấu trúc điện tử và liên kết trong phân tử và vật rắn | VLCR 514 |  |  |
|  | Cơ học lượng tử (tiếng Việt) | S. Davydov | NXB ĐH&THCN | 1974 |  | Cơ học lượng tử nâng cao | VLCR 503 |  |  |
|  | Cơ học lượng tử(tiếng Việt) | L.D. Landau, E. M. Lifschitz | NXB ĐH&THCN | 1976 |  | Cơ học lượng tử nâng cao | VLCR 503 |  |  |
|  | Computational Physics: Simulation of  classical and quantum systems, 2nd edition, | P. O.J.Scherer, | Springer | 2013 |  | Cơ sở vật lý tính toán | VLCR 522 |  |  |
|  | Electronic Structure and the Properties of Solids | W.A. Harisson | Dover Publications – New York | 1989 |  | Cấu trúc điện tử và liên kết trong phân tử và vật rắn | VLCR 514 |  |  |
|  | Essential Mathematical Methods for Physicists | Han J. Weber and George B. Arfken | ELSERVIER ACADEMIC PRESS | 2004 |  | Cơ sở vật lý tính toán | VLCR 522 |  |  |
|  | Ferroelectric liquid crystals : The Benjamin Franklin Medal in Physics | Peter J. Collings | Robert B. Meyer of Brandeis University, Journal of the Franklin Institute | 2005 |  | Vật liệu thông minh và ứng dụng | VLCR 518 |  |  |
|  | Ferroelectric Particles in Liquid Crystals: Recent Frontiers | Anatoliy Glushchenko,  Chae II Cheon, John West, Fenghua Li, Ebru Buyuktanir, Yuri Renikov, Alexander Buchnev. | Mol. Cryst.Liq.Cryst., Kent Stae University | 2006 |  | Vật liệu thông minh và ứng dụng | VLCR 518 |  |  |
|  | From Classical to Quantum Mechanics, | G. Esposito, G. Marmo,  and G. Sudarshan, | Cambridge  University Press | 2004 |  | Cơ sở vật lý tinh toán | VLCR 522 |  |  |
|  | Fundamentals of Semiconductors: Physics and materials properties | Peter Y. Yu and  Manuel Cardona, | Springer | 2010 |  | Vật liệu và linh kiện bán dẫn | VLCR 508 |  |  |
|  | Smart Electronic Materials: Fundamentals and Applications | Jasprit Singh | Cambridge  University Press | 2005 |  | Vật liệu thông minh và ứng dụng | VLCR 518 |  |  |
|  | Giáo trình Kỹ thuật phân tích Vật lý | Phạm Ngọc Nguyên | Nhà xuất bản Khoa  học và kỹ thuật | 2004 |  | Thực hành VLCR 1 |  |  |  |
|  | Giáo trình vật liệu bán dẫn, | Phùng Hồ, Phan Quốc Phô, | NXBKH&KT | 2013 |  | Thực hành VLCR 1,  Vật liệu và linh kiện bán dẫn |  |  |  |
|  | Group Representation Theory for Physicists (2nd Ed.) | Chen Ping Wang | Wspc; 2nd ed.  Edition | 2002 |  | Lý thuyết nhóm và ứng dụng VLCR |  |  |  |
|  | Group theory and its applications in physical problems | Hamermesh M. |  | 1964 |  | Lý thuyết nhóm và ứng dụng VLCR |  |  |  |
|  | Group Theory in Physics | Tung Wu-Ki. | World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. | 1985 |  | Lý thuyết nhóm và ứng dụng VLCR |  |  |  |
|  | Group Theory: Application to the Physics of Condensed Matter, | M. S. Dresselhaus,  G. Dresselhaus, and A. Jorio | Springer | 2008 |  | Các phương pháp phân tích cấu trúc tinh thể và hình thái học;  Lý thuyết nhóm và ứng dụng VLCR |  |  |  |
|  | Hệ thống Thông Tin Quang. | Vũ Văn San. | Nhà xuất bản Bưu Điện | 2003 |  | Thông tin quang |  |  |  |
|  | Hóa học các hợp chất cao phân tử, | Thái Doãn Tĩnh, | NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội | 2005 |  | Vật liệu polyme và composite |  |  |  |
|  | Hybrid nanomaterials synthesis, characterization and applications | Bhanu P. S. Chauhan, | Wiley publisher | 2011 |  | Vật liệu thông minh và ứng dụng |  |  |  |
|  | Optical spectroscopy of inorganic solids | G. F. Imbusch | Oxford | 1989 |  | Các phương pháp phổ trong nghiên cứu VR |  |  |  |
|  | Introduction to Magnetic Materials | B. D. Cullity, C. D. Graham | A John Wiley & Sons, Inc., Publication | 2009 |  | Vật liệu từ và ứng dụng |  |  |  |
|  | Introduction to Magnetism and magnetic Materials | David Jiles | Chapman & Hall/CRC | 2009 |  | Vật liệu từ và ứng dụng |  |  |  |
|  | Introduction to microelectronic fabrication, second edition, | Richard C. Jaeger, | Prentice Hall. | 2002 |  | Công nghệ vi điện tử |  |  |  |
|  | Kinetics of spontaneous polarization in a ferroelectric liquid crystal | L.M.Beresnev, L.M.Blinov, and E.B.Sokolova | Psma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 28, No. 6, 340-344(1978) | 1978 |  | Vật lý và công nghệ nano |  |  |  |
|  | Knowhow 1, 2, 3. | Blackwell, A. & Naber, T. | OUP. | 2005 |  | Tiếng Anh |  |  |  |
|  | Luminescence Materials | G.Blasse, B.C. Grabmaier | Springer | 1994 |  | Vật liệu quang và ứng dụng |  |  |  |
|  | Lý thuyết chất rắn | Nguyễn Văn Hùng | NXB ĐHQG Hà Nội | 2000 |  | Vật lý chất rắn nâng cao |  |  |  |
|  | Lý thuyết nhóm và ứng dụng vào vật lý lượng tử | Nguyễn Hoàng Phương, | NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội | 2002 |  | Lý thuyết nhóm và ứng dụng VLCR |  |  |  |
|  | Magnetism and Magnetic Materials | J. M. D. Coey | Cambridge University Press | 2009 |  | Vật liệu từ và ứng dụng |  |  |  |
|  | Mathematical Methods for Physicists:A concise introduction | TAI L. CHOW | CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | 2003 |  | Cơ sở vật lý tính toán |  |  |  |
|  | Mathematical Methods for Students of Physics and Related Fields (2nd Edition) | Sadri Hassani | Springer | 2009 |  | Cơ sở vật lý tính toán |  |  |  |
|  | Micro and Nano Fabrication: Tools and Processes | Hans H. Gatzen, Volker Saile,  Jürg Leuthold, | Springer-VerlagBerlin Heidelberg | 2015 |  | Công nghệ vi điện tử |  |  |  |
|  | Nanomaterials and Nanochemistry | C. Br´echignac P. Houdy M. Lahmani | Springer, | 2006 |  | Vật lý và công nghệ nano |  |  |  |
|  | Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications | Alex S. Edelstein, Robert C. Cammarata | Taylor & Francis | 1996 |  | Vật lý và công nghệ nano |  |  |  |
|  | Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience | Edward L. Wolf, | Wiley | 2006 |  | Vật lý và công nghệ nano |  |  |  |
|  | Optically isotropic ferroelectric liquid crystal phase | G. Liao, S. Stojadinovic, G. Pelzl, W. Weissflog, S. Sprunt, A. Jakli | Martin Luther University, Germany. | 2004 |  | Vật liệu quang và ứng dụng |  |  |  |
|  | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | Vũ Cao Đàm, | NXB Khoa học và  Kỹ thuật | 2010 |  | Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao |  |  |  |
|  | Physics and Chemistry of Nanostructured Materials | Shihe Yang and Ping Sheng | Taylor & Francis | 2000 |  | Vật lý và công nghệ nano |  |  |  |
|  | Physics of Magnetism and Magnetic Materials | K. H. J. Buschow and F. R. De Boer, | Kluwer Academic Poblisher | 2004 |  | Vật liệu từ và ứng dụng |  |  |  |
|  | Practical English Usage. | Swan, M. | OUP | 1995->2002 |  | Tiếng Anh |  |  |  |
|  | Principles of X-ray Metallurgy | T. Kovacs | London | 1969 |  | Các phương pháp phân tích cấu trúc tinh thể và hình thái học |  |  |  |
|  | Problems & Solutions in Group Theory for Physicists, | Zhong-Qi Ma, Xiao-Yan Gu | World Scientific | 2004 |  | Các phương pháp phân tích cấu trúc tinh thể và hình thái học |  |  |  |
|  | Problems and solutions in group theory for physicists, | Z. Q. Ma, X. Y. Gu, | World Scientific | 2004 |  | Các phương pháp phân tích cấu trúc tinh thể và hình thái học |  |  |  |
|  | Problems and Solutions in Quantum Mechanics | Kyriakos Tamvakis, | Cambridge University Press | 2005 |  | Cơ học lượng tử nâng cao |  |  |  |
|  | Problems and Solutions on Quantum Mechanics | Yung-Kuo Lim | World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. | 2000 |  | Cơ học lượng tử nâng cao |  |  |  |
|  | Quantum Mechanics. | D. R. Bes, Alastair I.M. Rae | Springer | 2004->2002 |  | Cơ học lượng tử nâng cao |  |  |  |
|  | Semiconductor Material and Device Characterization | Dieter K. Schroder | Wiley & Sons Inc. | 2006 |  | Vật liêu và linh kiện án dẫn |  |  |  |
|  | Smart electronic materials - fundalmental and application, | Jasprit Singh, | Cambridge  university Press | 2005 |  | Vật liệu thông minh và ứng dụng |  |  |  |
|  | Solid-State Physics: An Introduction to Principles of Materials Science | H. Ibach, H. Lüth | Springer | 2003 |  | Thực hành VLCR 1 |  |  |  |
|  | Solutions - Pre-Intermediate. | Falla, T. & Davies, P. A. | OUP. | 2012 |  | Tiếng Anh |  |  |  |
|  | Spectrophysics | Anne P. Thorne | Chapman and Hall | 1988 |  | Phương pháp quang phổ trong nghiên cứu chất rắn |  |  |  |
|  | The Material Science of thin films | Harcourt Brace Jovanovich. | Academic inc. |  |  | Phương pháp quang phổ trong nghiên cứu chất rắn |  |  |  |
|  | Vật liệu Kỹ Thuật, | Nguyễn Khắc Xương (Chủ biên), | NXB Bách Khoa Hà Nội | 2016 |  | Vật liệu polyme và composite |  |  |  |
|  | Vật lý chất rắn | Nguyễn Thế Khôi,  Nguyễn Hữu Mình  Nguyễn Thị Bảo Ngọc | NXBGD | 1992->1997 |  | Vật liệu và linh kiên bán dẫn |  |  |  |
|  | Fundamentals of Nanoscale Film Analysis | Terry L. Alford, Leonard C. Feldman, James W. Mayer | Springer | 2007 |  | Phương pháp quang phổ trong nghiên cứu chất rắn |  |  |  |
|  | Light emitting diodes | E.Fred Schubert | Cambridge University Press | 2006 |  | Vật liệu quang và ứng dụng |  |  |  |
|  | Practical Applications of Phosphors | William M. Yen, Shigeo Shionoya, Hajime Yamamoto | CRC Press | 2007 |  | Vật liệu quang và ứng dụng |  |  |  |
|  | Cảm biến khí trên cơ sở các cấu trúc nano ôxít kim loại bán dẫn | Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Văn Duy, Hồ Trường Giang, Chử Mạnh Hưng, Nguyễn Đức Cường, Đặng Thị Thanh Lê, Nguyễn Minh Vương, Phạm Văn Tòng | ĐHBKHN | 2019 |  | Vật liệu và linh kiện bán dẫn |  |  |  |
|  | Vật lý bán dẫn | Phùng Hồ, Phan Quốc Phô | NXB Khoa học và Kĩ thuật | 2000 |  | Vật liệu và linh kiện bán dẫn |  |  |  |
|  | Vật lý chất rắn | Vũ Đình Cự | NXB Khoa học và Kĩ thuật | 1997 |  | Vật lý chất rắn nâng cao |  |  |  |
|  | Introduction to the electronic properties of materials | David Jiles | Chapman & Hall | 2010 |  | Vật liệu và linh kiện bán dẫn |  |  |  |
|  | Cơ sở lý thuyết một số phương pháp vật lí nghiên cứu cấu trúc Vật liệu | Nguyễn Đức Chuy | NXB ĐHSP | 2006 |  | Các phương pháp phân tích cấu trúc tinh thể và hình thái học |  |  |  |

**Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo**

| **Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập** | | | | | **Tên học phần/môn học sử dụng thiết bị** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Số người học/máy, thiết bị** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử dụng** | **Nước sản xuất, năm sản xuất** | **Số lượng** | **Đơn vị** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Bài thí nghiệm từ trễ của sắt từ ghép nối máy tính | Đức, 2012 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn | 1 | 2 người/máy |  |
| 2 | Bài thí nghiệm xác định mật độ và độ linh động của các hạt mang điện trong n - Germanium ghép nối máy tính | Đức, 2012 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn | 1 | 2 người/máy |  |
| 3 | Bài thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở ghép nối máy tính | Đức, 2012 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn | 1 | 2 người/máy |  |
| 4 | Khảo sát tính chất sắt từ Ferrit; xác định nhiệt độ chuyển pha sắt từ - thuận từ (có thể ghép nối với máy tính) | Đức, 2012 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn | 1 | 2 người/máy |  |
| 5 | Xác định vùng cấm (band gap) của Germanium ghép nối máy tính P7.2.1.5 | Đức, 2012 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn | 1 | 2 người/máy |  |
| 6 | Lò Ống LTF 12/50/610 | Anh, 2013 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn 2 | 1 | 2 người/máy |  |
| 7 | Lò nung | Đức, 2012  Đức, 2019 | 2 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn 2 | 1 | 2 người/máy |  |
| 8 | Bể rửa siêu âm S60H | Anh, 2013 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn 2 | 1 | 2 người/máy |  |
| 9 | Bộ nguồn chính xác 1 kênh 2601B | Anh, 2013 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn 2 | 1 | 2 người/máy |  |
| 10 | Máy hiện sóng kỹ thuật số 2 tia 60 MHz | Đức, 2013 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm điện tử | 1 | 2 người/máy |  |
| 11 | Máy tạo sợi Nano NaBond Electrospinning Unit, standard type | TQ, 2013 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn 2 | 1 | 2 người/máy |  |
| 12 | Hệ phản ứng cao áp ZipperClaveTM Pressure Vessels | Đức, 2013 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn 2 | 1 | 2 người/máy |  |
| 13 | Máy quang phổ kế UV-VIS | Anh, 2013 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn 2 | 1 | 2 người/máy |  |
| 14 | Máy ly tâm lạnh cao tốc Z36-HK (71,5x42x51cm) | Anh, 2013 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn 2 | 1 | 2 người/máy |  |
| 15 | Kính hiển vi quang học có kết nối camera | Nhật, 2019 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn 2 | 1 | 2 người/máy |  |
| 16 | Hệ điện hóa 3 điện cực | Đức, 2019 | 2 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn 2 | 1 | 2 người/máy |  |
| 17 | Máy quang phổ UV-Vis rắn | Anh, 2019 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn 2 | 1 | 2 người/máy |  |
| 18 | Máy nhiễu xạ tia X D2 | Đức, 2019 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn 2 | 1 | 2 người/máy |  |
| 19 | Tủ tháo tác mẫu cách ly (glover box) | Đức, 2019 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn 2 | 1 | 2 người/máy |  |
| 20 | Hệ thống thiết vị chế tạo mẫu bằng phương pháp CVD | Đức, 2022 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn 2 | 1 | 2 người/máy |  |
| 21 | Máy Raman cầm tay | Đức, 2018 | 1 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn 2 | 1 | 2 người/máy |  |
| 22 | Thiết bị chế tạo màng mỏng bằng pp quay phủ | Anh, 2019 | 2 | Khoa KHTN | Thí nghiệm vật lý chất rắn 2 | 1 | 2 người/máy |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** |  | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định., ngày 19 tháng 10 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành :  **Lịch sử Việt Nam** Mã ngành: **8229013**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

**1. Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | Họ và tên,  ngày sinh | Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;  Quốc tịch | Chức danh khoa học, năm phong | Trình độ,  nước,  năm tốt nghiệp | Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp | Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến | | Mã số bảo hiểm | Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm) | Số công trình khoa học đã công bố: cấp | | Ký tên |
| Tuyển dụng | Hợp đồng | Bộ | Cơ sở |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Thị Thanh Hương  23/3/1967 | 014167001757  Việt Nam | PGS, 2016 | Tiến sĩ Việt Nam, 2009 | Lịch sử Việt Nam | 1/9/1989 |  | 3796032219 | 33 năm | 1 | 5 |  |
| 2 | Bùi Văn Ban 25/08/1962 | 044062001830  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  1997 | Lịch sử thế giới cận hiện đại | 01/9/1983 |  | 3796032295 | 39 năm | 2 | 2 |  |
| 3 | Trần Quốc Tuấn  10/4/1961 | 210225329,  052061005842  Việt Nam | PGS  2017 | TS,  Việt Nam,  2002 | Giáo dục học  LL&PPDH môn Lịch sử | 15/8/1983 |  | 3796032253 | 39 | 02 | 04 |  |
| 4 | Nguyễn Doãn Thuận  26/3/1983 | 215587003 |  | Tiến sĩ, Việt Nam,  2015 | Lịch sử Việt Nam | 5/10/2007 |  | 5208003432 | 15 | 0 | 03 |  |
| 5 | Nguyễn Công Thành  19/9/1980 | 040080018877  Việt Nam |  | Tiến sĩ,  Trung Quốc,  2021 | Lịch sử Trung Quốc cổ đại | 20/9/2004 |  | 3707000912 | 13 năm | 0 | 3 |  |
| 6 | Trương Thị Dương  06/8/1978 | 215.281.063  Việt Nam |  | Tiến sĩ,  Việt Nam,  2012 | Lịch sử Việt Nam | 2004 |  | 3701003244 | 18 năm | 0 | 3 |  |
| 7 | Nguyễn Đức Toàn  18/11/1983 | 211821269 |  | TS,  Việt Nam,  2015 | Lịch sử PTCS, CNQT và GPDT | 2005 |  | 3707000914 | 17 năm | 01 | 04 |  |
| 8 | Đinh Thị Thảo  10/5/1985 | 215568314  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2020 | Lịch sử Việt Nam | 05/5/2010 |  | 5210005359 | 12 |  | 01 |  |
| 9 | Nguyễn Văn Phượng  20/09/1982 | 215615061  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2016 | Lịch sử Việt Nam | 16/10/2006 |  | 5208003433 | 16 | 0 | 03 |  |
| 10 | Hồ Văn Toàn  17/02/1981 | 215615068  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2020 | Lí luận và PPDH bộ môn Lịch sử | 01/9/2003 |  | 3704004050 | 19 | 0 | 03 |  |

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam của cơ sở đào tạo**

| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy**  **(học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ**  (Đánh dấu X vào ô phù hợp) | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | PGS.TS Trần Quốc Tuấn | Những vấn đề cập nhật về lý luận sử học | Học kỳ 1 | 2 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Hồ Văn Toàn |
| 2 | TS. Bùi Văn Ban | Những vấn đề cập nhật về lịch sử thế giới | Học kỳ 1 | 2 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Đức Toàn |
| 3 | PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương | Những vấn đề cập nhật về Lịch sử Việt Nam | Học kỳ 1 |  |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Doãn Thuận |
| 4 | PGS.TS Trần Quốc Tuấn | Dạy học lịch sử địa phương ở trường phổ thông | Học kỳ 1 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Hồ Văn Toàn |
| 5 | TS. Hồ Văn Toàn | Bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông | Học kỳ 1 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS.TS Trần Quốc Tuấn |
| 6 | TS. Bùi Văn Ban | Quan hệ Việt Nam - Đông Nam Á từ lịch sử đến hiện tại | Học kỳ 1 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Đức Toàn |
| 7 | TS. Bùi Văn Ban | Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản từ lịch sử đến hiện tại | Học kỳ 1 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo  Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 8 | TS. Nguyễn Doãn Thuận | Lịch sử chống ngoại xâm và nghệ thuật quân sự Việt Nam | Học kỳ 1 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương |
| 9 | TS. Trương Thị Dương | Trí thức Việt Nam trong lịch sử | Học kỳ 1 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Văn Phượng |
| 10 | TS. Đinh Thị Thảo | Quá trình khai hoang và xác lập chủ quyền trong lịch sử Việt Nam (thế kỷ XI - XIX) | Học kỳ 3 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Công Thành |
| 11 | TS. Trương Thị Dương | Làng xã Việt Nam truyền thống và hiện đại | Học kỳ 2 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Văn Phượng |
| 12 | TS. Nguyễn Văn Phượng | Ruộng đất, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ cận - hiện đại | Học kỳ 2 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Trương Thị Dương |
| 13 | TS. Nguyễn Doãn Thuận | Biên giới Việt Nam thời hiện đại | Học kỳ 2 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương |
| 14 | PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương | Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế | Học kỳ 2 | 2 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Doãn Thuận |
| 15 | TS. Nguyễn Công Thành | Nhận thức lịch sử quốc gia, địa phương thời cổ - trung đại qua nghiên cứu tỉnh Bình Định | Học kỳ 3 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Đinh Thị Thảo |
| 16 | TS. Trương Thị Dương  TS. Nguyễn Công Thành  TS. Đinh Thị Thảo | Thực tập 1 | Học kỳ 3 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 17 | PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương  TS. Nguyễn Doãn Thuận  TS. Nguyễn Văn Phượng | Thực tập 2 | Học kỳ 4 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 18 | TS. Nguyễn Công Thành | Giáo dục Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc | Học kỳ 2 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Đinh Thị Thảo |
| 19 | TS. Nguyễn Công Thành  TS. Đinh Thị Thảo | Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong lịch sử | Học kỳ 2 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 20 | TS. Nguyễn Công Thành | Đô thị Việt Nam từ lịch sử đến hiện tại | Học kỳ 2 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Đinh Thị Thảo |
| 21 | TS. Đinh Thị Thảo | Pháp luật Việt Nam trong lịch sử | Học kỳ 2 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Công Thành |
| 22 | TS. Đinh Thị Thảo | Vương quốc Chăm Pa và Phù Nam | Học kỳ 2 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| TS. Nguyễn Công Thành |
| 23 | TS. Trương Thị Dương  TS. Nguyễn Văn Phượng | Phong trào Duy tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX | Học kỳ 3 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 24 | TS. Trương Thị Dương  TS. Nguyễn Văn Phượng | Giai cấp công nhân Việt Nam thời cận - hiện đại | Học kỳ 3 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 25 | TS. Nguyễn Văn Phượng  TS. Trương Thị Dương | Hồ Chí Minh với tiến trình lịch sử dân tộc | Học kỳ 3 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 26 | TS. Nguyễn Văn Phượng  TS. Trương Thị Dương | Các khuynh hướng giải phóng dân tộc ở Việt Nam thời cận đại | Học kỳ 2 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 27 | TS. Nguyễn Văn Phượng  TS. Trương Thị Dương | Tư sản người Việt nửa đầu thế kỷ XX | Học kỳ 2 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 28 | TS. Nguyễn Doãn Thuận  PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương | Mặt trận giao thông vận tải trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) | Học kỳ 3 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 29 | PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương  TS. Nguyễn Doãn Thuận | Các chiến khu cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) | Học kỳ 3 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 30 | PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương  TS. Nguyễn Doãn Thuận | Chuyển biến kinh tế - xã hội Việt Nam từ năm 1986 đến nay | Học kỳ 3 |  |  | 2 |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
| 31 | PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương  TS. Nguyễn Doãn Thuận  TS. Nguyễn Văn Phượng  TS. Trương Thị Dương  TS. Nguyễn Công Thành  TS. Đinh Thị Thảo | Đề án tốt nghiệp | Học kỳ 4 |  |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo dự kiến mở trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | **Nguyễn Doãn Thuận**  Ngày sinh : 26/3/1983, Trưởng khoa | Tiến sĩ, Việt Nam, 2015 | Lịch sử Việt Nam |  |
| 2 | **Võ Minh Hải**  Ngày sinh: 24/5/1981, Phó Trưởng khoa | Tiến sĩ, Việt Nam, 2015 | Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam |  |
| 3 | **Nguyễn Đình Khoa**  Ngày sinh: 06/5/1981, Phó Trưởng khoa | Tiến sĩ, Việt Nam, 2019 | Xã hội học |  |

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề**  **tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | | **Ghi chú** | |
| 1 | | T2016.497.03. | | Cấp cơ sở (Trường) | Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam | Nguyễn Doãn Thuận |  | 2017 | Tốt | | Không | |  | |
| 2 | | T2019.641.36 | | Cấp cơ sở (Trường) | Hệ thống phòng thủ ven biển Quân khu IV (1964 - 1973) | Nguyễn Doãn Thuận |  | 2020 | Tốt | | Không | |  | |
| 3 | | 01.05.2015 | | Cấp tỉnh | Đánh giá thực trạng đề xuất một số mô hình sinh kế bền vững và giải pháp thực hiện cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định | Nguyễn Đình Hiền |  | 2017 | Khá | | Nguyễn Thị Thanh Hương | |  | |
| 4 | | 02.05.2019 | | Cấp tỉnh | Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định | Nguyễn Đình Hiền |  | 2019 | Xuất sắc | | Nguyễn Thị Thanh Hương | |  | |
| 5 | | T2017.501.04 | | Cấp cơ sở (Trường) | Tư sản người Việt ở Nam Kỳ trong ba thập niên đầu thế kỷ XX | Nguyễn Văn Phượng | 1081/QĐ-ĐHQN, ngày 21 tháng 6 năm 2018 | 28/6/2018 | Tốt | |  | |  | |
| 6 | | T2020.675.23 | | Cấp cơ sở (Trường) | Viện Dân biểu Trung Kỳ (1926 - 1945) | Nguyễn Văn Phượng | 1269/QĐ-ĐHQN, ngày 2 tháng 6 năm 2021 | 09/6/2021 | Tốt | |  | |  | |
| 7 | | B2018-DQN-07 | | Cấp Bộ | Vấn đề chủ quyền, bảo vệ chủ quyền và nền độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á hiện nay | Nguyễn Đức Toàn | 4655/QĐ-BGDDT, ngày 23 tháng 12 năm 2020 | Ngày 07/1/2021 | Đạt | | Bùi Văn Ban, Dương Thị Huệ, Hồ Xuân Quang, Trần Quốc Tuấn, Võ Thanh Giảng | |  | |
| 8 | T2018.586.35 | | Cấp cơ sở | | Sử dụng tài liệu về biển, đảo trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông | Hồ Văn Toàn | 402/QĐ-ĐHQN, ngày 08 tháng 3 năm 2019 | 15/3/2019 | | Tốt | |  | |  | |
| 9 | T2020.681.29 | | Cấp cơ sở (Trường) | | Tổ chức hoạt động trải nghiệm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông | Hồ Văn Toàn | 1138/QĐ-ĐHQN, ngày 13 tháng 5 năm 2021 | 21/5/2021 | | Tốt | |  | |  | |
| 10 | | T. 2020.675.24 | | Cấp cơ sở (Trường) | Trí thức Tân học ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX | Trương Thị Dương | QĐ 2981- QĐ/ ĐHQN ngày 09/11/2021 | 17/11/2021 | Khá | |  | |  | |
| 11 | | T-2019.587.36 | | Cấp cơ sở (Trường) | Phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở trường THPT | Trần Quốc Tuấn, |  | 11/01/2021 | Tốt | |  | |  | |
| 12 | | B2018-DQN-07 | | Cấp Bộ | Vấn đề chủ quyền, bảo vệ chủ quyền và nền độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á hiện nay | Nguyễn Đức Toàn | 4655/QĐ-BGDDT, ngày 23 tháng 12 năm 2020 | Ngày 07/1/2021 | Đạt | | Bùi Văn Ban, Dương Thị Huệ, Hồ Xuân Quang, Trần Quốc Tuấn | |  | |
| 13 | | T-2020. | | Cấp cơ sở (Trường) | Đổi mới mô hình thực tập sư phạm Trường Đại học Quy Nhơn | Võ Duy Đức |  | 4/2022 | Khá | | Trần Quốc Tuấn, Võ Văn Duyên Em, Nghuyễn Thị Hòa, Nguyễn Sỹ Đức, Nguyễn Thị Tường Loan | |  | |
| 14 | | QĐ số 390/QĐ-ĐHQN, ngày 20/3/2018; mã số T.2018.587.36 | | Cấp Cơ sở  (Trường) | Chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định thế kỷ XIX | Đinh Thị Thảo | 96/QĐ-ĐHQN, ngày 15/01/2019 | 23/01/2019 | Tốt | | Huỳnh Thị Mai Trang | |  | |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình**

**công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
| **I** | **BÀI BÁO** |  |
| 1 | **Nguyễn Doãn Thuận** (viết chung, 2019),*Vai trò của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong những năm 1969 – 1975,* Tạp chí Lịch sử Đảng, số 323, tr.31-37. |  |
| 2 | **Nguyễn Doãn Thuận** (viết chung, 2019), *Công tác phòng không nhân dân ở Quân khu IV trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1964 – 1973),* Tạp chí khoa học Đại học Quy Nhơn, Số 13(6), tập 9, tr 78 – 86. |  |
| 3 | **Nguyễn Doãn Thuận** (viết chung, 2020), *Bàn thêm về nguyên nhân thất bại của Nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (1406 – 1407)*, Tạp chí khoa học Đại học Quy Nhơn, tập XIV, số 4, tr 84 – 89. |  |
| 4 | **Nguyễn Doãn Thuận** (2021), *Bến tàu ven biển chiến trường Khu 5 trong hành trình đường Hồ Chí Minh trên biển,* Tạp chí Lịch sử quân sự, số 358, tr.83-87. |  |
| 5 | **Nguyễn Doãn Thuận** (viết chung, 2022), *Tiểu đoàn Bộ binh 50 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở tỉnh Bình Định giai đoạn 1963 – 1975,* Tạp chí Lịch sử quân sự, số 361&362, tr 127-132. |  |
| 6 | **Nguyễn Thị Thanh Hương** (2017), *Cảng thị Nước Mặn và sự hình thành chữ Quốc ngữ,* Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Tỉnh, UBND tỉnh Bình Định, tr.345 – 312. |  |
| 7 | **Nguyễn Thị Thanh Hương (** 2019 ), *Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên lịch sử trong nghiên cứu, giảng dạy lịch sử địa phương ở Trường Đại học Quy Nhơn, Tạp chí KHQL Giáo dục,* Số 2 (18) tháng 4/2019, tr.56 -64 *.* |  |
| 8 | **Nguyễn Thị Thanh Hương** ( Viết chung ,2020), *Giải pháp phát triển Logistisc tỉnh Bình Định trong bối cảnh phát triển Logistisc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia ,* Mã số tiêu chuẩn quốc tế: ISBN *978-604-65-4625-2, NXB Lao động - Xã hội 2020, tr.434 -440* |  |
| 9 | **Nguyễn Thị Thanh Hương** (2020*), Viện trợ của Liên Xô về giáo dục& đào tạo cho Việt Nam ( 1950 -1975 ), Tạp chí KHQL Giáo dục, tr.75 -80.* |  |
| 10 | **Nguyễn Thị Thanh Hương (**Viết chung**,** 2022),*Phát triển nền kinh tế số và vai trò của trường Đại học ở Việt Nam*, Hội thảo KH Quốc gia, VCAA 2022. |  |
| 11 | **Trương Thị Dương** (2017), “*Về hoạt động của một số trí thức Trung kỳ qua báo cáo của chính quyền thực dân*”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 2tr 53 -58, ISSN. 0866- 7497 |  |
| 12 | **Trương Thị Dương** (2021), “*Nghiên cứu vai trò của trí thức Tân học yêu nước nửa đầu thế kỷ XX đối với lịch sử dân tộc*”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số Đặc biệt tháng 10, trang 286 -288, năm 2021 |  |
| 13 | **Nguyễn Công Thành** (2019), “*Phong trào đấu tranh chống chế độ phong kiến triều Nguyễn của đồng bào H’rê ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định thế kỷ XIX*”, *Tạp chí khoa học – Trường Đại học Quy Nhơn*, tập XIII, số 4, tr. 44-51. |  |
| 14 | **Nguyễn Công Thành** (2019), “*Tây Sơn Thượng đạo trong tuyến hành lang chiến lược Đông Tây thế kỷ XVII-XIX*”*,* Kỷ yếu hội thảo Khoa học [*Tây Sơn Thượng đạo trong khởi nghĩa Tây Sơn]*, NXB Chính trị quốc gia, tr.129-144. |  |
| 15 | **Nguyễn Công Thành, Nguyễn Thị Lệ Quyên** (2019), *Công cuộc chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (thế kỷ XVIII)* ”, Kỷ yếu hội thảo Khoa học [*Tây Sơn Thượng đạo trong khởi nghĩa Tây Sơn]*, NXB Chính trị quốc gia, tr.43-58. |  |
| 16 | **Nguyễn Công Thành** (2019), “*Nguồn ở Việt Nam thế kỷ XVI-XIX*”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 8, tr.35-45. |  |
| 17 | **Nguyễn Công Thành** (2019), “*Cộng đồng người Hoa ở Bình Định thế kỷ XVII-XIX*”, *Tạp chí khoa học xã hội – Trường Đại học Tam Hiệp Trung Quốc*, số 6, tr.88-93 (阮功成：《17-19世纪越南平定省的华人共同体》，中国的《三峡大学学报》, 2019年，第6期，第88-93页). |  |
| 18 | **Nguyễn Công Thành** (2022), “*Nguồn ở tỉnh Bình Định thế kỷ XIX*”, Tạp chí khoa học – Trường Đại học Quy Nhơn, tập XVI, số 2, tr. 34-45. |  |
| 19 | **Nguyễn Công Thành** (2022), “*Luận về vị trí của ấp Tây Sơn Nhất*”, Tạp chí Xưa và Nay, số 2 (536), tr. 20-24. |  |
| 20 | **Nguyễn Công Thành** (2022), “*Nhận thức mới về « Cửa Kẻ Thử » của tỉnh Bình Định (thế kỷ XI-XVIII*), Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 7, tr.13-32. |  |
| 21 | **Nguyễn P,** Hồ Q, (2017), “*Chiến trường Liên khu V góp phần phá sản kế hoạch Nava*”, Lịch sử Đảng, số 320, tr. 26 – 31. |  |
| 22 | **Nguyễn P,** Thái T, (2017), “*Giáo dục tiểu học Pháp – Việt ở Trung Kỳ (1906-1930*)”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Phạm Văn Đồng, số 12, tr.113 – 122. |  |
| 23 | **Nguyễn P,** Nguyễn T, (2017), “*Quan hệ hợp tác an ninh biên giới của tỉnh Kon Tum (Việt Nam) với tỉnh Attapư (Lào) (1991* – 2015)”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào 18.7.1977 – 18.7.2017”, Sơn La, Nxb Đại học Huế, tr.374-381. |  |
| 24 | **Nguyễn P,** Đinh T, (2017), “*Làng Hương Quế- địa bàn khai phá và định cư buổi đầu của người Việt ở vùng đất phía* *Nam*”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Vai trò lịch sử của làng Hương Quế, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam trong công cuộc mở cõi”*,* Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, tr.114-127. |  |
| 25 | **Nguyễn P**, (2018), “*Hoạt động sản xuất kinh doanh của tư sản người Việt ở Nam Kỳ từ đầu thế kỷ XX đến năm 1914*”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, tập 12, số 2, tr.25 – 36. |  |
| 26 | **Nguyễn P,** Nguyễn N, (2019), “*Thí điểm hợp tác hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa những năm 1977-1978*”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Khánh Hòa, tập 1, số 1/2019, tr.34 – 38. |  |
| 27 | ***Nguyễn P,*** *Lê H, (2019), “Tư sản Việt Nam ở Nam Kỳ trong phong trào dân tộc dân chủ những năm 1919-1930”, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, tập 13, số 14, tr.32 – 41.* |  |
| 28 | **Nguyễn P,** (2019*), “Hoạt động bầu cử nghị viên của Viện Dân biểu Trung Kỳ trong những năm 1930 – 1945”,* Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 6, tr.59-65. |  |
| 29 | Trần T, **Nguyễn P,** (2019), “*Quan điểm phê bình và sửa chữa trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong học tập, nghiên cứu lý luận hiện nay*”, Kỷ yếu hội thẻo khoa học “60 năm Bác Hồ lên thăm Tây Bắc (7/5/1959-7/5/2019)”, Sơn La, Nxb Đại học Huế, tr.502-510. |  |
| 30 | **Nguyễn P,** (2020), “*Hoạt động “tham vấn” và “thỉnh nguyện” về kinh tế, tài chính của Viện Dân biểu Trung kỳ trong những năm 1930 – 1945*”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn*,* tập 14, số 4, tr.92 – 102. |  |
| 31 | Nguyễn T, **Nguyễn P,** (2021), *“Hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ từ năm 2010 đến nay*”, Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 5, tr.32-40. |  |
| 32 | **Nguyễn T,** (2017), “*Chính sách phát triển công nghiệp của Ấn Độ năm 1956*”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 4, tr.1-9 |  |
| 33 | **Nguyễn T,** Nguyễn H (2017), “*Cận đại hóa ở phương Đông thời thực dân (thế kỷ XIX)”,* Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, số 3, tr.12-20 |  |
| 34 | **Nguyễn T,** Hồ Q, (2017), “*Chính sách đối ngoại của Ấn Độ trong giai đoạn hiện nay và tác động đến quan hệ Ấn Độ - Việt Nam”,* Tạp chí Khoa học Chính trị, số 4, tr.87-94 |  |
| 35 | **Nguyễn T,** Nguyễn T (2017), “*Sự ra đời và mối quan hệ giữa các Chi bộ Cộng sản đầu tiên tại tỉnh Bình Định trong phong trào cách mạng 1930 – 1931”,* Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 7, tr.53-60 |  |
| 36 | **Nguyễn T,** (2017), “*Kinh nghiệm củng cố độc lập dân tộc của Ấn Độ trong những năm đầu nền Cộng hòa đối với các nước đang phát triển”* Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 10, tr. 39-45 |  |
| 37 | **Nguyễn T,** Bùi T (2018), “*Hoạt động của thanh niên huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945*”, Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 7, tr.70-77 |  |
| 38 | **Nguyễn T,** (2018), “*Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào qua hai cuộc kháng chiến (1945 - 1975)”,* Tạp chí Khoa học, Đại học Quy Nhơn, tập 12, số 4, tr.5-12 |  |
| 39 | **Nguyễn T,** (2018), *“Ấn Độ với cuộc nội chiến Congo (1960 - 1961)”,* Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 9, tr.15-23 |  |
| 40 | **Nguyễn T,** (2019), “*Thành tựu trong sự nghiệp củng cố độc lập của Ấn Độ những năm đầu nền Cộng hòa 1950 – 1964”,* Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 3, tr.16-23 |  |
| 41 | **Nguyễn T,** Võ G, (2019), “*Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và quan điểm của Việt Nam*”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 5, tr.43-48 |  |
| 42 | **Nguyễn T,** Nguyễn B,(2019), “*Nhìn lại quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao thập niên đầu thế kỷ XXI”,* Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 7, tr.1-7 |  |
| 43 | **Nguyễn T,** (2019), “*Restrictions of India’s Consolidation of National Independence in the First years of the Republic (1950 - 1964*)”, Vietnam Journal for Indian and Asian Studies. Vol.1, No. 1 - 2019, pp.82-88 |  |
| 44 | **Nguyễn T,** Phạm T, (2020), “*Chính sách phát triển công nghiệp Ấn Độ (1947 - 1950*)”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 2, tr.10-19 |  |
| 45 | **Nguyễn T,** (2020), “*Chính sách quốc phòng - an ninh của Ấn Độ trong những năm đầu nền Cộng hòa (1950 - 1962)”,* Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 5, tr.76-81 |  |
| 46 | **Nguyễn T,** (2020), “*Vietnam - The US political and diplomatic relations (2017 - 2019*)”, Vietnam Journal for Indian and Asian Studies. Vol.2, No. 1 - 2020, pp.52-58. |  |
| 47 | **Nguyễn T,** Phạm T, (2021), “*Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mối quan hệ Việt Nam - Lào nhìn từ tình đoàn kết đặc biệt qua hai cuộc kháng chiến (1945 - 1975)”,* Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 1, tr.39-46 |  |
| 48 | **Nguyễn T,** (2021), “*Language Issues in India in the early years of Indian Republic (1950 - 1964)”,* Vietnam Journal for Indian and Asian Studies. Vol.3, No.1 - 2021, pp.20-27. |  |
| 49 | **Nguyễn T,** Đoàn H, (2022), “*Phát triển làng nghề gắn với du lịch ở tỉnh Bình Định”,* Tạp chí Cộng sản online  https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/thuc-tien-kinh-nghiem1/-/2018/825656/phat-trien-lang-nghe-gan-voi-du-lich-o-tinh-binh-dinh.aspx |  |
| 50 | **Nguyễn T,** Đoàn H, (2022), “*Một vài nhận xét về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao dưới thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Donald Trump”,* Tạp chí Khoa học chính trị, số 7, tr.83-88 |  |
| 51 | Nguyễn P, **Nguyễn T,** (2017), “*Quan hệ hợp tác an ninh biên giới của tỉnh Kon Tum (Việt Nam) với tỉnh Attapư (Lào) (1991 - 2015)”*, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào 18.7.1977 - 18.7.2017*”,* Nxb Đại học Huế, tr.374-381. |  |
| 52 | **Nguyễn T,** Đặng H, (2021), “*Di sản văn hóa Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ trong định hướng phát triển du lịch bền vững tỉnh Bình Định hiện nay*”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa, giáo dục và du lịch với phát triển kinh tế”, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Hội, tr.241-246. |  |
| 53 | **Nguyễn T,** Đoàn H, (2021), “*Phát triển bền vững các làng nghề ở tỉnh Bình Định hiện nay”,* Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế có phản biện“Kinh tế, văn hóa và pháp luật trong phát triển bền vững - ELiS 2021”, Nxb Tài chính, Hà Nội, tr.346-353. |  |
| 54 | **Nguyễn T,** Đoàn H, (2022), “*Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Hát bội, Bài chòi ở tỉnh Bình Định”,* Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế có phản biện “Văn hóa, Giáo dục và Du lịch với phát triển kinh tế”, Nxb Tài chính, Hà Nội, tr.26-33. |  |
| 55 | **Nguyễn T,** Đoàn H, (2022), “*Chính sách phát triển bộ lạc của Ấn Độ từ những năm đầu nền Cộng hòa đến nay*”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế có phản biện “Văn hóa, Giáo dục và Du lịch với phát triển kinh tế”, Nxb Tài chính, Hà Nội, tr.83-89. |  |
| 56 | **Hồ T,**(2017),“*Giáo dục ý thức chủ quyền biển, đảo cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa*”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế “Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa*”*, Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.227-236. |  |
| 57 | **Hồ T,** (2019),“*Sử dụng tư liệu về biển, đảo Tổ quốc trong dạy học bài lịch sử nội khóa ở trường Trung học phổ thông*”, Thiết bị Giáo dục, số 187, tr.1-3, 63. |  |
| 58 | **Hồ T,** (2019), “*Hoạt động ngoại khóa về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông*”, Thiết bị Giáo dục, số 198, tr.58-60. |  |
| 59 | **Hồ T,** (2021), “*Hoạt động trải nghiệm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông”, Thiết bị Giáo dục, số 243, tr.42-44.* |  |
| 60 | **Trần Quốc Tuấn** (2017), *Tổ chức dạy học theo nhóm trong giờ lên lớp môn Lịch sử ở trường THPT*, Tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 (1)/2017, tr. 111-118, ISSN 1859 - 3100. |  |
| 61 | **Trần Quốc Tuấn** (2017*), Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông*, Tạp chí Quản lý Giáo dục, số 3 (3/2017), tr. 28-33, ISSN 1859 - 2910. |  |
| 62 | **Trần Quốc Tuấn** (2017), *Tư tưởng Hồ Chí Minh về truyền thống dân tộc và giáo dục truyền thống dân tộc*, Tạp chí Giáo dục, số 404 (4/2017), tr. 1-5, ISSN 2354 - 0753. |  |
| 63 | **Trần Quốc Tuấn** (2017), *Đóng góp của đội ngũ trí thức nho học Bình Định dưới triều Nguyễn đối với quê hương đất nước***,** Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn, số 5, tập 11, 2017, tr. 125-132, ISSN 1859 - 0357. |  |
| 64 | **Trần Quốc Tuấn** (2017), *Tỉnh Bình Định đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh Nam Lào (2002 - 2015),* Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn, số 5, tập 12, 2017, tr. 17-24, ISSN 1859 - 0357. |  |
| 65 | **Trần Quốc Tuấn** (2017), *Thực hiện* *tư tưởng đoàn kết trong thư Bác Hồ gửi Đại học các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku ở khu vực Tây Nguyên những năm 1946 - 1954*, Kỷ yếu HTKH toàn quốc “70 năm ngày Bác Hồ gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2016), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2017, tr. 189-206, ISBN 978-604-944-944-4. |  |
| 66 | **Trần Quốc Tuấn** (2017), *Nhìn lại 20 năm quan hệ hợp tác Bình Định - Champasak (1989 - 2009)*, Kỷ yếu HTKH quốc gia “Kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/71977 - 18/7/2017)”, NXB Đại học Huế, 2017, tr. 86-96, ISBN: 978-604-912-765-6. |  |
| 67 | **Trần Quốc Tuấn**, Nguyễn Văn Hợp (2018), *Nhận thức một số nội dung liên quan đến phong trào “Nước Xu*”, Tạp chí khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn, số 6, tập 12, 2018, tr. 69-76, ISSN 1859 - 0357. |  |
| 68 | **Trần Quốc Tuấn** (2019), *Đặc điểm của phong trào “Đồng Khởi” ở tỉnh Bình Định trong những năm 1959 - 1965*, Tạp chí Ấn Độ và châu Á, số 4 (77), 2019, tr. 51-57, ISSN 0866 - 7314. |  |
| 69 | **Trần Quốc Tuấn**, Nguyễn Văn Phượng (2019), *Quan điểm phê bình và sửa chữa trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong học tập, nghiên cứu lý luận hiện nay*, Kỷ yếu HTKH cấp quốc gia “60 năm Bác Hồ lên Tây Bắc (7/5/1959 - 7/5/2019)”, *NXB Đại học Huế*, 2019, tr. 502-510, ISBN: 978-604-974-207-1. |  |
| 70 | **Trần Quốc Tuấn** (2020), *Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông,* Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn, số 6, tập 14, 2020, tr. 80-87, ISSN 1859 - 0357. |  |
| 71 | **Trần Quốc Tuấn**, Nguyễn Sỹ Đức, Nguyễn Thị Hòa (2022), *Đổi mới mô hình thực tập sư phạm của Trường Đại học Quy Nhơn, Việt Nam,* Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn, số 2, tập 16, 2022, tr. 66-77, ISSN: 1859 - 0357. |  |
| 72 | **Đinh Thị Thảo,** *Chợ ở các tỉnh Nam Trung Bộ thế kỉ XIX, 2020*, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. |  |
| 73 | **Đinh Thị Thảo,** *Nguồn hàng hóa cung ứng cho các chợ ở Bình Định trong những thế kỷ XVII – XIX*; Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á; Số 9, 2017, tr.56-63. |  |
| 74 | **Đinh Thị Thảo,** *Thuế công thương nghiệp ở Bình Định thế kỉ XIX*, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 12 (475); 2017, tr. 70-79. |  |
| 75 | **Đinh Thị Thảo,** *Những tuyến đường lưu thông hàng hóa ở Bình Định thế kỉ XIX*, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 01 (51); 2018, tr. 59-69. |  |
| 76 | **Đinh Thị Thảo,** *Một số chợ tiêu biểu ở vùng đồng bằng, cửa sông, ven biển tỉnh Bình Định (thế kỉ XIX),* Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, Số 8, 2018, tr.71-78. |  |
| 77 | **Lê Văn Duy,** **Đinh Thị Thảo**, *Đặc điểm của mạng lưới chợ ở tỉnh Phú Yên thế kỉ XIX*, Tạp chí khoa học trường Đại học Quy Nhơn, Số 6, tập XII, 12; 2018, tr.49-58. |  |
| 78 | **Đinh Thị Thảo**, **Lê Thị Ngọc Thảo,** *Vai trò của chợ đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội ở Nam Trung Bộ trong thế kỉ XIX* , Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, Số 10, 2019, tr.63-73. |  |
| 79 | **Đinh Thị Thảo,** *Vai trò của đường thủy trong giao thương ở Nam Trung Bộ thế kỷ XIX*, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, Số 4, 2020, tr.64-71. |  |
| 80 | **Lê Thị Hằng Nga, Đinh Thị Thảo,** *TS.B.R.Ambedkar với hệ thống đẳng cấp Ấn Độ,* Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 5 (114), 2022, tr.6-13. |  |
| 81 | **Đinh Thị Thảo,** *Vận tải hàng hóa bằng đường biển ở tỉnh Bình Định (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX*), Tap chí Khoa học xã hội miền Trung,3 (77), 2022, tr.48-57. |  |
| **II** | SÁCH |  |
|  | 1. **Nguyến Doãn Thuận** |  |
| 1 | Nguyễn Doãn Thuận (viết chung, 2015), *Lịch sử Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh (1975- 2010),* Công ty in Nhân dân tỉnh Bình Định |  |
| 2 | Nguyễn Doãn Thuận (viết chung, 2021), *Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã An Quang (1930 - 2015),* Công ty in Nhân dân tỉnh Bình Định. |  |
| 3 | Nguyễn Doãn Thuận (viết chung, 2022), *Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Kim (1945 - 2015),* Công ty in Nhân dân tỉnh Bình Định. |  |
|  | 2. **Trần Quốc Tuấn** |  |
| 4 | **Trần Quốc Tuấn** (2017), *Nâng cao năng lực dạy học lịch sử ở trường THPT*, NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-947-761-4. |  |
| 5 | **Trần Quốc Tuấn** (Chủ biên, 2018), Nguyễn Văn Phượng, Hồ Văn Toàn, Nguyễn Trần Hòa, *Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Thành (1975 - 2010),* Sở TTTT tỉnh Bình Định, Bình Định. |  |
| 6 | **Trần Quốc Tuấn**, Nguyễn Văn Phượng (2019), *Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Hòa (1975 - 2010),* Sở TTTT tỉnh Bình Định, Bình Định. |  |
| 7 | **Trần Quốc Tuấn** (Chủ biên, 2019), Nguyễn Công Thành, Đinh Văn Krốp, *Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã An Hưng (1930 - 2015)*, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, Quy Nhơn. |  |
| 8 | **Trần Quốc Tuấn** (Chủ biên, 2019), Nguyễn Văn Phượng, Bùi Văn Ban (2019), *Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định (1975 - 2015),* Sở TTTT tỉnh Bình Định, Bình Định. |  |
| 9 | **Trần Quốc Tuấn** (Chủ biên, 2020), Nguyễn Bá Tiệu, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Minh Tuân, Bùi Văn Ban, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Phượng, Đoàn Văn Hưng, Nguyễn Doãn Thuận, Huỳnh Thị Mai Trang, Nguyễn Kim Vy, *Khoa Lịch sử, Trường Đại học Quy Nhơn - Lược sử và thành tựu nghiên cứu khoa học (1977 - 2019)*, NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2020 (ISBN: 978-604-309-150-2). |  |
| 10 | **Trần Quốc Tuấn** (Chủ biên, 2020), Châu Văn Hiếu, Đinh Văn Krốp, *Lịch sử Đảng bộ huyện An Lão (1930 - 1975)*, (tái bản), Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, Quy Nhơn. |  |
| 11 | **Trần Quốc Tuấn** (Chủ biên, 2021), Phan Văn Cảnh, Đặng Văn Phụng, Phạm Anh Tuấn, Trần Đặng Thanh Loan, *Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Canh Hiển (1930 - 2015)*, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội, (ISBN: 978-604-962-685-2). |  |
| 12 | **Trần Quốc Tuấn** (Chủ biên, 2021), Nguyễn Đình Sim, Châu Văn Hiếu, Đinh Văn Krốp, *Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã An Quang (1930 - 2015)*, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, Quy Nhơn. |  |
| 13 | **Trần Quốc Tuấn** (Chủ biên, 2021), Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Phượng, Phạm Anh Tuấn, Dương Hoài An, *Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Cát Thắng (1930 - 2015),* Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội. |  |
|  | **3.Nguyễn Văn Phượng** |  |
| 14 | Trần Quốc Tuấn (Chủ biên, 2018), Nguyễn Văn Phượng, Hồ Văn Toàn, Nguyễn Trần Hòa, *Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Thành (1975 - 2010),* Sở TTTT tỉnh Bình Định, Bình Định. |  |
| 15 | Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Phượng (2019), *Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Hòa (1975 - 2010),* Sở TTTT tỉnh Bình Định, Bình Định. |  |
| 16 | Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Phượng, Bùi Văn Ban (2019), *Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định (1975 - 2015),* Sở TTTT tỉnh Bình Định, Bình Định. |  |
| 17 | Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Phượng, Phạm Anh Tuấn, Dương Hoài An (2021), *Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Cát Thắng (1930 - 2015),* Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội. |  |
|  | **4.** **Nguyễn Đức Toàn** |  |
| 18 | Trần Quốc Tuấn, … Nguyễn Đức Toàn (2021), *Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Cát Thắng (1930 - 2015),* Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội. |  |
|  | **5. Hồ Văn Toàn** |  |
| 19 | Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Phượng, Hồ Văn Toàn, Nguyễn Trần Hòa (2018), *Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Thành (1975 - 2010),* Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Định, Bình Định. |  |
| 20 | Hồ Văn Toàn (2020), *Giáo dục chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông,* Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. |  |
|  | **6. Nguyễn Công Thành** |  |
| 21 | Trần Quốc Tuấn (Chủ biên, 2019), Nguyễn Công Thành, Đinh Văn Krốp, *Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã An Hưng (1930 - 2015)*, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, Quy Nhơn. |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | | **Mã học phần/môn học** | | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** | |
| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | | *(7)* | | *(8)* | *(9)* | |
| 1 | *Những vấn đề cập nhật về lý luận sử học*, 2022 (Tập bài giảng). | | Trần Quốc Tuấn | Trường Đại học Quy Nhơn |  | Những vấn đề cập nhật về lý luận sử học | | LVLS 502 | |  |  | |
| 2 | *Những vấn đề cập nhật về lịch sử thế giới*, Tài liệu giảng dạy, 2021. | | Bùi Văn Ban, Nguyễn Đức Toàn | Trường Đại học Quy Nhơn |  | Những vấn đề cập nhật về lịch sử thế giới | | LVTG 503 | |  |  | |
| 3 | *Một số vấn đề Lịch sử Việt Nam,* (2018) | | Nguyễn Ngọc Cơ | Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. |  |  | |  | |  |  | |
| 4 | *Lịch sử Việt Nam,* Tập 1-15, (2017) | | Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện sử học | Nxb Chính tri Quốc gia, Hà Nội. |  | Những vấn đề cập nhật của lịch sử Việt Nam | | LVVN 504 | |  |  | |
| 5 | *Dạy học lịch sử địa phương ở trường phổ thông*, 2022 (Tập bài giảng). | | Trần Quốc Tuấn | Trường Đại học Quy Nhơn |  | Dạy học lịch sử địa phương ở trường phổ thông | | LVLĐ 505 | |  |  | |
| 6 | *Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể*, Hà Nội, 2018. | | Bộ Giáo dục và Đào tạo |  |  | Dạy học lịch sử địa phương ở trường phổ thông | | LVLĐ 505 | |  |  | |
| 7 | Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh liên quan nội dung học phần. | | Bộ Giáo dục và Đào tạo |  |  | Dạy học lịch sử địa phương ở trường phổ thông | | LVLĐ 505 | |  |  | |
| 8 | *Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể*, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. | | Bộ giáo dục và đào tạo |  |  | Bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông | | LVLP 506 | |  |  | |
| 9 | *Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử*, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. | | Bộ giáo dục và đào tạo |  |  | Bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông | | LVLP 506 | |  |  | |
| 10 | *Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí (cấp trung học cơ sở)*, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. | | Bộ giáo dục và đào tạo |  |  | Bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông | | LVLP 506 | |  |  | |
| 11 | *Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và Xã hội*, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. | | Bộ giáo dục và đào tạo |  |  | Bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông | | LVLP 506 | |  |  | |
| 12 | *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I,* (2021) | | Đảng Cộng sản Việt Nam | Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội. |  | Bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông | | LVLP 506 | |  |  | |
| 13 | *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II,* (2021) | | Đảng Cộng sản Việt Nam | Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội. |  | Bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông | | LVLP 506 | |  |  | |
| 14 | *Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể*, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. | | Bộ giáo dục và đào tạo |  |  | Bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông | | LVLP 506 | |  |  | |
| 15 | *Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử*, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. | | Bộ giáo dục và đào tạo |  |  | Bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông | | LVLP 506 | |  |  | |
| 16 | *Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí (cấp trung học cơ sở)*, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. | | Bộ giáo dục và đào tạo |  |  | Bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông | | LVLP 506 | |  |  | |
| 17 | *Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và Xã hội*, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. | | Bộ giáo dục và đào tạo |  |  | Bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông | | LVLP 506 | |  |  | |
| 18 | *Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam với khu vực Đông Nam Á (1995 - 2006),* (2018) | | Nguyễn Thị Hoàn | Nxb Lao động, Hà Nội. |  | Quan hệ Việt Nam - Đông Nam Á từ lịch sử đến hiện tại | | LVQĐ 507 | |  |  | |
| 19 | *Quá trình phát triển chính sách đối ngoại của Việt Nam với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong thời kỳ đổi mới (1986 đến nay)*, Luận án tiến sĩ Quan hệ quốc tế, (2017) | | Lê Viết Duyên | Học viện Ngoại giao, Hà Nội. |  | Quan hệ Việt Nam - Đông Nam Á từ lịch sử đến hiện tại | | LVQĐ 507 | |  |  | |
| 20 | *Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thời cận đại*, (2017) | | Nguyễn Tiến Lực | Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội |  | Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản từ lịch sử đến hiện tại | | LVQN 508 | |  |  | |
| 21 | *Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: 45 năm nhìn lại và hướng tới tương lai điểm hình thành giai cấp tư sản Việt Nam*, 2020 | | Trần Quang Minh | Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội. |  | Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản từ lịch sử đến hiện tại | | LVQN 508 | |  |  | |
| 22 | *Giao lưu giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Nhật Bản,* (2018) | | Vĩnh Sính | Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. |  | Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản từ lịch sử đến hiện tại | | LVQN 508 | |  |  | |
| 23 | Đề cương bài giảng, *Trí thức Việt Nam trong lịch sử,* (lưu hành nội bộ), 2021. | | Trương Thị Dương | Trường Đại học Quy Nhơn |  | Trí thức Việt Nam trong lịch sử | | LVTV 510 | |  |  | |
| 24 | *Ba thế hệ trí thức người Việt (1862 -1954)*, 2020 | | Trịnh Văn Thảo | Nxb Tri thức. |  | Trí thức Việt Nam trong lịch sử | | LVTV 510 | |  |  | |
| 25 | *Trí thức Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc từ đầu thế kỷ XX đến 1945*, 2017 | | Đặng Thị Minh Phượng, Nguyễn Đình Thống | Nxb VHVN, Tp Hồ Chí Minh. |  | Trí thức Việt Nam trong lịch sử | | LVTV 510 | |  |  | |
| 26 | Các trang web:  <https://nghiencuulichsu.com>  https://sknc.qdnd.vn  <https://xuanay.vn>  <https://baotanglichsu.vn> | |  |  |  | Trí thức Việt Nam trong lịch sử | | LVTV 510 | |  |  | |
| 27 | Tài liệu Internet  <https://vi.wikipedia.org/wiki/>Leso  <https://vi.wikipedia.org/wiki/>ChuaNguyen  <https://vi.wikipedia.org/wiki/TrieuNguyen>  <https://vi.wikipedia.org/wiki/>Hoangsa  <https://vi.wikipedia.org/wiki/>Truongsa  <https://vi.wikipedia.org/wiki/>khaihoang  https://vi.wikipedia.org/wiki/Nambo | |  |  |  | Quá trình khai hoang và xác lập chủ quyền trong lịch sử Việt Nam (thế kỷ XI - XIX) | | LVQK 511 | |  |  | |
| 28 | *Làng xã Việt Nam truyền thống và hiện đại*, (lưu hành nội bộ), 2021. | | Trương Thị Dương | Trường Đại học Quy Nhơn |  | Làng xã Việt Nam truyền thống và hiện đại | | LVLV 512 | |  |  | |
| 29 | *Nông thôn và đô thị Việt Nam lịch sử, thực trạng và khuynh hướng biến đổi*, 2017 | | Nguyễn Quang Ngọc | NXB Giáo dục. |  | Làng xã Việt Nam truyền thống và hiện đại | | LVLV 512 | |  |  | |
| 30 | Các trang web:  https://nghiencuulichsu.com  <https://xuanay.vn>  <https://baotanglichsu.vn> | |  |  |  | Làng xã Việt Nam truyền thống và hiện đại | | LVLV 512 | |  |  | |
| 31 | *Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ (1995 -2020)*, 2020 | | Hoàng Văn Hiển, Dương Thúy Hiền | Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội. |  | Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế | | LVHQ 515 | |  |  | |
| 32 | *Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ (1995 -2020)*, 2020 | | Hoàng Văn Hiển, Dương Thúy Hiền | Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật Hà Nội. |  | Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế | | LVHQ 515 | |  |  | |
| 33 | Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Kinh tế đối ngoại… | |  |  |  | Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế | | LVHQ 515 | |  |  | |
| 34 | Tài liệu Internet | |  |  |  | Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế | | LVHQ 515 | |  |  | |
| 35 | *Tây Sơn Thượng đạo trong khởi nghĩa Tây Sơn (Kỷ yếu hội thảo)*, 2019 | | Ủy Ban nhân dân tỉnh Gia Lai | Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. |  | Nhận thức lịch sử quốc gia, địa phương thời cổ - trung đại qua nghiên cứu tỉnh Bình Định | | LVNB 516 | |  |  | |
| 36 | *Đại cương về Sử liệu học và các nguồn sử liệu chữ viết Lịch sử Việt Nam*, 2018. | | Phạm Xuân Hằng | Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, |  | Thực tập 2 | | LVTT 518 | |  |  | |
| 37 | *Lịch sử giáo dục Việt Nam (từ thế kỷ X đến năm 1858)*, 2020 | | Vũ Duy Mền | Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. |  | Giáo dục Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc | | LVGD 519 | |  |  | |
| 38 | *Lịch sử giáo dục Miền Bắc Việt Nam (từ năm 1945 đến năm 1975)*, (2020), | | Đinh Quang Hải | Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. |  | Giáo dục Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc | | LVGD 519 | |  |  | |
| 39 | *Lịch sử giáo dục Việt Nam (từ năm 1975 đến năm 2000)*, 2020 | | Nguyễn Thị Phương Chi | Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. |  | Giáo dục Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc | | LVGD 519 | |  |  | |
| 40 | *Quan Hệ Việt Nam với một số nước lớn những năm đầu thế kỷ XIX*, 2021 | | Nguyễn Thị Quế | Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. |  | Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong lịch sử | | LVQT 520 | |  |  | |
| 41 | Quan Hệ Tam Giác Việt Nam, Liên Xô, Trung Quốc *trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)*, 2018 | | Phạm Quang Minh | Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. |  | Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong lịch sử | | LVQT 520 | |  |  | |
| 42 | Quan Hệ Tam Giác Việt Nam, Liên Xô, Trung Quốc *trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)*,. 2018 | | Phạm Quang Minh | Nxb Đại học quốc gia Hà Nội |  | Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong lịch sử | | LVQT 520 | |  |  | |
| 43 | *Lịch sử Đô thị Việt Nam từ nhà nước Văn Lang đến ngày nay*, 2020 | | Đoàn Khắc Tình | Nxb Xây dựng, Hà Nội. |  | Đô thị Việt Nam từ lịch sử đến hiện tại | | LVĐV 521 | |  |  | |
| 44 | *Thành Cổ Việt Nam*, 2020 | | Đỗ Văn Ninh | Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. |  | Đô thị Việt Nam từ lịch sử đến hiện tại | | LVĐV 521 | |  |  | |
| 45 | *Đô Thị cổ Việt Nam*, 2020 | | Viện sử học | Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. |  | Đô thị Việt Nam từ lịch sử đến hiện tại | | LVĐV 521 | |  |  | |
| 46 | *Các đô thị Việt Nam - Quá trình hình thành, phát triển và quy hoạch xây dựng*, 2020 | | Dương Đức Tuấn, Lưu Đức Hải... | Nxb Xây dựng, Hà Nội. |  | Đô thị Việt Nam từ lịch sử đến hiện tại | | LVĐV 521 | |  |  | |
| 47 | *Đô Thị những vấn đề tiếp nối*, 2019 | | Nguyễn Minh Hòa | Nxb Đại học Quốc gia TPHCM. |  | Đô thị Việt Nam từ lịch sử đến hiện tại | | LVĐV 521 | |  |  | |
| 48 | *Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam*, 2020 | | Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Thị Duyên Thảo, Mai Văn Thắng | Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. |  | Pháp luật Việt Nam trong lịch sử | | LVPL 522 | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| 49 | [5] Tài liệu Internet  <https://vi.wikipedia.org/wiki/>phapluat  <https://vi.wikipedia.org/wiki/>coluatvietnam  https://vi.wikipedia.org/wiki/Lethanhtong  <https://vi.wikipedia.org/wiki/>Luathongduc  <https://vi.wikipedia.org/wiki/>luatgialong  <https://vi.wikipedia.org/wiki/>duongluatsonghi  https://vi.wikipedia.org/wiki/phapthuoc | |  |  |  | Pháp luật Việt Nam trong lịch sử | | LVPL 522 | |  |  | |
| 50 | Tài liệu Internet  <https://vi.wikipedia.org/wiki/>Sahuynh  <https://vi.wikipedia.org/wiki/>Oceo  https://vi.wikipedia.org/wiki/khaocohoctiensu  <https://vi.wikipedia.org/wiki/>Champa  <https://vi.wikipedia.org/wiki/>Phunam  <https://vi.wikipedia.org/wiki/>vanhoachampa  https://vi.wikipedia.org/wiki/Nambo | |  |  |  | Vương quốc Chăm-pa và Phù Nam | | LVVC 523 | |  |  | |
| 51 | Các trang web:  <https://nghiencuulichsu.com>  https://sknc.qdnd.vn  <https://xuanay.vn>  <https://baotanglichsu.vn> | |  |  |  | Phong trào Duy tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX | | LVPD 524 | |  |  | |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** | | | | |  | | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** | | |

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định., ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **NGÔN NGỮ HỌC** Mã ngành: **8229020**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

**1. Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên,**  **ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;**  **Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ,**  **nước,**  **năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | Nguyễn Thị Vân Anh  21/08/1976 | 211522674  Việt Nam | PGS  2017 | TS,  Việt Nam, 2015 | Ngữ văn | 15/9/1997 |  | 3701003307 | 25 | 0 | 03 |  |
| 2 | Võ Minh Hải  24/5/1981 | 052081011266; Việt Nam |  | TS,  Việt Nam, 2015 | Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam | 06/10/2003 |  | 3707000989 | 20 | 02 | 04 |  |
| 3 | Trần Thị Tú Nhi, 25/10/1981 | 052181005691  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2006 | Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam | 30/10/2003 |  | 3707000946 | 13 | 01 | 02 |  |
| 4 | Đặng Thị Thanh Hoa, 18/11/1983 | 042183017259; Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2021 | Ngôn ngữ học | 10/2006 |  | 5208003394 | 16 | 0 | 03 |  |
| 5 | Trần Thị Giang  21/12/1970 | 033170011321; Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2005 | Ngôn ngữ học | 4/1994 |  | 3796032280 | 28 | 01 | 01 |  |
| 6 | Nguyễn Quý Thành  05/6/1955 | 038055009207; Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2002 | Ngôn ngữ học | 01/1978 |  | 3796032117 | 45 | 0 | 02 |  |
| 7 | Nguyễn Văn Lập  06/01/1957 | 064057003258; Việt Nam |  | TS, Việt Nam, 2005 | Ngôn ngữ học | 5/1983 |  | 3796032203 | 39 | 02 | 01 |  |
| 8 | Hoàng Tất Thắng  12/10/1955 | 044055000930; Việt Nam | PGS, 2005 | TS, Việt Nam, 1996 | Ngôn ngữ học | 4/1979 |  | 3398005702 | 43 | 0 | 05 | TG |
| 9 | Trần Văn Sáng  07/10/1976 | 192183457: Việt Nam | PGS, 2018 | TS, Việt Nam, 2014 | Ngôn ngữ học | 2003 |  | 3306003271 | 19 | 02 | 02 | TG |
| 10 | Trần Thị Quỳnh Lê  11/11/1984 | 215614941  Việt Nam |  | TS  Việt Nam  2019 | Văn học  Việt Nam | 15/6/2010 |  | 5210007266 | 11 | 0 | 03 |  |
| 11 | Võ Như Ngọc  20/11/1982 | 205106125  Việt Nam |  | Tiến sĩ,  Việt Nam,  2016 | Văn học Việt Nam | 01/10/2012 |  | HC4553707007919 | 10 | 01 | 02 |  |
| 12 | Võ Xuân Hào  20/10/1964 | 045064003953 | PGS  2013 | Tiến sĩ, Việt Nam, 1997 | Ngôn ngữ học | 1987 |  | 3796032158 | 35 | 03 | 01 |  |

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo**

| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy**  **(học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ**  (Đánh dấu X vào ô phù hợp) | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Trần Thị Giang | Cơ sở Ngôn ngữ học của Việt dạy tiếng Việt ở trường phổ thông | Học kì 1 | 3 |  |  |  |  |
| Nguyễn Quý Thành |
| 2 | Trần Thị Giang | Dụng học Việt ngữ | Học kì 1 | 3 |  |  |  |  |
| Nguyễn Quý Thành |
| 3 | Nguyễn Thị Vân Anh | Từ và từ tiếng Việt | Học kì 1 | 3 |  |  |  |  |
| Đặng Thị Thanh Hoa |
| 4 | Võ Minh Hải | Phương ngữ học tiếng Việt | Học kì 1 | 3 |  |  |  |  |
| Nguyễn Quý Thành |
| 5 | Nguyễn Quý Thành | Lịch sử tiếng Việt | Học kì 1 |  |  | 2 |  |  |
| Võ Minh Hải |
| 6 | Nguyễn Thị Vân Anh | Ngôn ngữ học xã hội | Học kì 1 |  |  | 2 |  |  |
| Đặng Thị Thanh Hoa |
| 7 | Hoàng Tất Thắng | Ngôn ngữ học tri nhận | Học kì 1 |  |  | 2 |  |  |
| Trần Thị Giang |
| 8 | Nguyễn Quý Thành | Những nguyên lý âm vị học và âm vị học tiếng Việt | Học kì 2 | 3 |  |  |  |  |
| Nguyễn Thị Vân Anh |
| 9 | Nguyễn Thị Vân Anh | Ngữ nghĩa học | Học kì 2 | 2 |  |  |  |  |
| Đặng Thị Thanh Hoa |
| 10 | Đặng Thị Thanh Hoa | Một số vấn đề ngôn ngữ học hiện đại và những ứng dụng trong nghiên cứu VHVN | Học kì 2 | 3 |  |  |  |  |
| Nguyễn Văn Lập |
| 11 | Hoàng Tất Thắng | Một số vấn đề phong cách học tiếng Việt | Học kì 2 | 2 |  |  |  |  |
| Đặng Thị Thanh Hoa |
| 12 | Huỳnh Thị Hồng Hạnh | Phân tích diễn ngôn và vấn đề phân tích ngôn ngữ thơ hiện đại Việt Nam | Học kì 2 |  |  | 2 |  |  |
| Đặng Thị Thanh Hoa |
| 13 | Nguyễn Văn Lập | Ngôn ngữ học đối chiếu | Học kì 2 |  |  | 2 |  |  |
| Võ Minh Hải |
| 14 | Trần Thị Tú Nhi | Tâm lý ngôn ngữ học và giáo dục ngôn ngữ | Học kì 2 |  |  | 2 |  |  |
| Nguyễn Quý Thành |
| 15 | Hoàng Tất Thắng | Ngôn ngữ và công tác biên tập, xuất bản | Học kì 2 | 3 |  |  |  |  |
| Nguyễn Thị Vân Anh |
| 16 | Trần Thị Giang | Ngữ pháp chức năng với việc dạy học tiếng Việt ở trường phổ thông | Học kì 2 |  |  | 2 |  |  |
| Đặng Thị Thanh Hoa |
| 17 | Võ Minh Hải | Ngôn ngữ học với việc sáng tạo và giảng dạy văn học | Học kì 2 |  |  | 2 |  |  |
| Trần Thị Tú Nhi |
| 18 | Võ Minh Hải | Sự phát triển của hệ thuật ngữ tiếng Việt theo định hướng văn hóa | Học kì 2 |  |  | 2 |  |  |
| Nguyễn Quý Thành |
| 19 | Võ Minh Hải  Đặng Thị Thanh Hoa | Vần thơ Việt Nam từ góc nhìn ngôn ngữ học | Học kì 2 |  |  | 2 |  |  |
| 20 | Võ Minh Hải | Từ Hán Việt với việc dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông | Học kì 3 |  |  | 2 |  |  |
| Trần Thị Tú Nhi |
| 21 | Võ Minh Hải | Ngôn ngữ với văn chương | Học kì 3 |  |  | 2 |  |  |
| Nguyễn Thị Vân Anh |
| 22 | Nguyễn Thị Vân Anh | Ngôn ngữ truyền thông | Học kì 3 |  |  | 2 |  |  |
| Trần Thị Giang |
| 23 | Nguyễn Quý Thành | Thành ngữ và việc day học Ngữ văn ở trường phổ thông | Học kì 3 |  |  | 2 |  |  |
| Trần Thị Giang |
| 24 | Nguyễn Văn Lập | Việt ngữ học với đời sống văn hóa, xã hội Việt Nam | Học kì 3 |  |  | 2 |  |  |
| Võ Minh Hải |
| 25 | Đặng Thị Thanh Hoa | Dạy học các loại hình văn bản trong chương trình Ngữ văn phổ thông | Học kì 3 |  |  | 2 |  |  |
| Nguyễn Thị Vân Anh |
| 26 | Võ Minh Hải | Thực tập 1 | Học kì 3 | 4 |  |  |  |  |
| Đặng Thị Thanh Hoa |
| Nguyễn Thị Vân Anh |
| 27 | Nguyễn Thị Vân Anh | Thực tập 2 | Học kì 4 | 3 |  |  |  |  |
| Đặng Thị Thanh Hoa |
| Võ Minh Hải |
| 28 | Nguyễn Thị Vân Anh | Đề án tốt nghiệp | Học kì 4 | 9 |  |  |  |  |
| Trần Thị Giang |
| Võ Minh Hải |
| Đặng Thị Thanh Hoa |
| Nguyễn Quý Thành |
| Nguyễn Văn Lập |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | **Nguyễn Doãn Thuận**  Ngày sinh : 26/3/1983, Trưởng khoa | Tiến sĩ, Việt Nam, 2015 | Lịch sử Việt Nam |  |
| 2 | **Võ Minh Hải**  Ngày sinh: 24/5/1981, Phó Trưởng khoa | Tiến sĩ, Việt Nam, 2015 | Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam |  |
| 3 | **Nguyễn Đình Khoa**  Ngày sinh: 06/5/1981, Phó Trưởng khoa | Tiến sĩ, Việt Nam, 2019 | Xã hội học |  |

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề**  **tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| 1 | Mã số:  T2010 -271.11 | Đề tài cấp cơ sở | Sự kiện lời nói thỉnh cầu trong hội thoại | Nguyễn Thị Vân Anh |  |  | Xuất sắc  28/02/2011 |  |  |
| 2 | Mã số:  T2013.408.17 | Đề tài cấp cơ sở | Tín hiệu ngôn ngữ thẩm mĩ “mùa xuân” trong thơ Xuân Diệu | Nguyễn Thị Vân Anh |  |  | Tốt  09/01/2014 |  |  |
| 3 | Mã số :  T2014.442.20 | Đề tài cấp cơ sở | Tín hiệu thẩm mĩ thuộc trường nghĩa hiện tượng tự nhiên trong ca dao Nam Trung Bộ | Nguyễn Thị Vân Anh |  |  | Xuất sắc  29/05/2015 |  |  |
| 4 | Mã số: T09.25312 | Cấp cơ sở | Tìm hiểu nhân danh, địa danh Nam Trung bộ từ góc nhìn văn hoá | Võ Minh Hải | Số: 1468/QĐ – ĐHQN, ngày 06/9/2010 | 24.9.2010 | Tốt | Địa danh học |  |
| 5 | Mã số: T2010.27212 | Cấp cơ sở | Du ký quốc ngữ của Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục đầu thế kỷ XX | Trần Thị Tú Nhi |  |  | Tốt | Võ Minh Hải |  |
| 6 | Mã số: T2011.316.26 | Cấp cơ sở | Ngôn ngữ thơ Thiền Lý Trần & Đường Tống từ góc nhìn so sánh | Võ Minh Hải | Số: 488/QĐ – ĐHQN, ngày 27/3/2012 | 30/3/2012 | Tốt |  |  |
| 7 | Mã số: B.2010.28.24 | Cấp Bộ | Ca dao dân ca  Nam Trung bộ | Nguyễn Ngọc Quang |  |  | Tốt | Võ Minh Hải, Trần Xuân Toàn, Huỳnh Chương Hưng, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Mai  Lê Từ Hiển |  |
| 8 | Mã số: T2012.367.38 | Cấp cơ sở | Sự Giao thoa giữa Đông và Tây trong ngôn ngữ thơ Xuân Diệu | Nguyễn Thị Nguyệt Trinh |  |  | Tốt | Võ Minh Hải,  Lê Minh Kha |  |
| 9 | Mã số: T2013.407.16 | Cấp cơ sở | Thơ Nôm Nguyễn Khuyến trên tiến trình hiện đại hoá văn học Việt Nam | Trần Thị Tú Nhi |  |  | Tốt | Võ Minh Hải |  |
| 10 | Số: 631/ QĐ – ĐHQN, ngày 01/4/2014  Mã số: T2014.440.18 | Cấp cơ sở | Hệ thống thể loại văn học Hán Nôm trong Sách giáo khoa Ngữ văn bậc THPT | Võ Minh Hải | Số: 4761/QĐ – ĐHQN, ngày 28/9/2015 | 09/10/2015 | Tốt | *Hán Nôm* |  |
| 11 | Mã số: T.2019.638.33 |  | Văn tế Hán Nôm Bình Định: Đặc điểm và diện mạo | Võ Minh Hải | Số: 2534/QĐ- ĐHQN, ngày 27/10/2020 | 03/11/2020 | Tốt | *Hán Nôm* |  |
| 12 | Mã số:  B.2019-DQN-08 | Cấp Bộ | Văn học Hán Nôm của miền Nam trung bộ trong tiến trình văn học cổ điển Việt Nam | Võ Minh Hải | Số: 4632/ QĐ – BGDĐT, ngày 09/12/2021 | 22/12/2021 | Xuất sắc | Nguyễn Thanh Sơn, Trần Xuân Toàn, Trần Thị Tú Nhi, Nguyễn Đình Thu, Lê Minh Kha, Trần Thị Tú Nhi (*Hán Nôm*) |  |
| 13 | Mã số:  T.2014.439.17 | Đề tài cấp cơ sở | Đoạn văn một câu trong sáng tác của Nguyễn Công Hoan | Đặng Thị Thanh Hoa |  | 11/2015 | Tốt |  |  |
| 14 | 390/QĐ-ĐHQN, ngày 20/3/2018, T2018.585.34 | Đề tài cấp cơ sở | Bài chòi Bình Định dưới góc nhìn ngôn ngữ - văn hóa | Đặng Thị Thanh Hoa |  | 19/4/2019 | Tốt | Nguyễn Thị Kiều Thu |  |
| 15 | 681/QĐ-ĐHQN ngày 20/4/2020, T.2020.683.31 | Đề tài cấp cơ sở | Liên diễn ngôn trong diễn ngôn bài chòi Nam Trung Bộ | Đặng Thị Thanh Hoa | 1313/QĐ-ĐHQN ngày 10/6/2021 | 18/06/2021 | Tốt | Huỳnh Hà Phương Linh |  |
| 16 | HĐ, 26/4/2010  MS: B2010-28-26 | Bộ GD&ĐT | Nâng cao hiệu quả dạy học chính tả cho học sinh tiểu học các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên | Nguyễn Quý Thành | Số 1680/QĐ-BGD ĐT, ngày 04/5/2012 | 31/5/2012 | Xuất sắc; 31/5/2012 | TS. Phạm Thị Ngọc Hoa  ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  ThS. Nguyễn Nhật quang Dũng |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2014-2015 | BộGD&ĐT | Khảo sát quan hệ song ngữ tiếng Việt – tiếng dân tộc Êđê và xây dựng hệ dịch tự động Việt – Êđê | Tạ Văn Thông |  |  | Tốt | Nguyễn Quý THành |  |
| 18 | ĐT/ĐHPX/2013 | Đề tài cấp cơ sở | Vấn đề chuẩn hóa địa danh dân tộc thiểu số trong văn bản tiếng Việt (Qua khảo sát địa danh ở Thừa Thiên Huế). | Trần Văn Sáng |  | 09/2013 | Tốt |  |  |
| 19 | ĐT/ĐHPX/2011 | Đề tài cấp cơ sở | Đặc điểm ngôn ngữ-văn hóa của địa danh ở Thừa Thiên Huế. | Trần Văn Sáng |  | 10/2011 | Tốt |  |  |
| 20 | B2016-DN03-03 | Đề tài cấp ĐHĐN | Vận dụng lý thuyết ba bình diện vào việc phâ tích câu tiếng Việt (Ứng dụng vào việc giảng dạy học phần Ngữ pháptiếng Việt cho sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn tại trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng) | Trần Văn Sáng |  | 12/2020 | Tốt |  |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo dự của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình**

**công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
|  | **Sách nghiên cứu** |  |
| 1 | Nguyen A (2016), *Tín hiệu ngôn ngữ thẩm mĩ trong ca dao Nam Trung Bộ,* Nxb Đại học Sư phạm |  |
| 2 | Nguyen A (2017), *Sự kiện lời nói “Xin” trong giao tiếp,* Nxb Khoa học Xã hội |  |
| 3 | Nguyen A (2017), Giáo trình: *Ngôn ngữ học văn bản,* Nxb Đại học Sư phạm |  |
| 4 | Nguyen A (2020), *Phương thức thể hiện hành vi đánh giá trong Tiếng Việt,* Nxb Đà Nẵng |  |
| 5 | Nguyen A, Nguyen T, Dang H, Tran L, Truong N (2020), *Tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm thơ ca ở trường Trung học phổ thông* (Sách tham khảo), Nxb Đà Nẵng |  |
| 6 | Vo H (2009), Văn tuyển Hán Nôm (Giáo trình điện tử), Trường Đại học Quy Nhơn | (QĐ tuyển chọn số: 1689/ QĐ – ĐHQN ngày 04/12/2009) |
| 7 | Vo H (2020), Ngôn ngữ Truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa, Nxb KHXH, Hà Nội, 251 trang. | Sách PVĐT |
| 8 | Vo H (2021), Văn tế Hán Nôm Bình Định – Nghiên cứu và tuyển chú, Nxb KHXH, Hà Nội, 360 trang. | Sách PVĐT |
| 9 | Tran N - Nguyen T – Vo N – Chu P (2019), *Một số vấn đề nghiên cứu văn học Việt Nam*, Lần 1, Nxb Hồng Đức, Hà Nội. |  |
| 10 | Tran S (2017), *Đặc điểm ngôn ngữ-văn hóa của địa danh ngôn ngữ dân tộc thiểu sổ ở Tây thừa Thiên Huế (Chuyên khảo)*. NXB Thuận Hóa, Huế. |  |
| 11 | Tran S (2022), *Ký hiệu và Biểu tưởng, tiếp cận liên ngành ngôn ngữ với văn chương-văn hóa (Chuyên khảo),* NXB Thuận Hóa, Huế. |  |
| 12 | Nguyen T (2009), *Câu tiếng Việt và việc luyện câu cho học sinh tiểu học,* Nxb GDVN, Hà Nội |  |
| 13 | Nguyen T (2015), *Cấu trúc cú pháp-ngữ nghĩa của tục ngữ Việt (Theo hướng tiếp cận văn hóa-ngôn ngữ*), Q1+2 Nxb KHXH  Quyển 1: ISBN: 978-604-902-849-6; Quyển 2: ISBN: 978-604-902-850-2 |  |
| 14 | Nguyen T, Le K, Vo H(2021), Giao thoa Đông Tây trong thơ Xuân Diệu, Nxb KHXH, 291 trang. | Sách PVĐT |
| **B** | **Bài báo** |  |
| 15 | Nguyen A (2002), *Tham thoại tiền dẫn nhập trong sự kiện lời nói xin, Tạp chí Ngôn ngữ*, số 4, trang 20 - 24 |  |
| 16 | Nguyen A (2007), *Tìm hiểu hệ thống từ láy trong Chinh phụ ngâm diễn âm tân khúc*, *Khoa Ngữ văn - Đại học Quy Nhơn*, Nxb Giáo dục |  |
| 17 | Nguyen A (2012), *Tín hiệu ngôn ngữ thẩm mĩ “trái tim” trong thơ Xuân Diệu*, Ngữ văn - *Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy*, Nxb Văn học |  |
| 18 | Nguyen A (2013), *Đặc trưng văn hóa vùng miền qua một số tín hiệu thẩm mĩ thuộc trường nghĩa thực vật trong ca dao Nam Trung Bộ, Tạp chí Ngôn ngữ*, số 12, trang 62 - 74 |  |
| 19 | Nguyen A (2014), *Tín hiệu ngôn ngữ thẩm mĩ Trăng trong ca dao Nam Trung Bộ, Tạp chí Nguồn sáng Dân Gian,* số 1, trang 30 - 39 |  |
| 20 | Nguyen A (2014), *Tín hiệu thẩm mĩ đôi biển - núi, biển - trời trong ca dao Nam Trung Bộ, Tạp chí Ngôn ngữ*, số 3, trang 67 - 80 |  |
| 21 | Nguyen A (2014), *Tín hiệu Biển trong ca dao Nam Trung Bộ, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư*, số 1, trang 75 - 83 |  |
| 22 | Nguyen A (2015), *Thêm một cách hiểu về bài ca dao Khăn trong chương trình Phổ thông Trung học, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư*, số 5, trang 111 - 115 |  |
| 23 | Nguyen A (2015), *Cảng thị Nước Mặn – một thời là cái nôi sáng tạo ra chữ Quốc ngữ, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống*, số 4, từ trang 110 - 112 |  |
| 24 | Nguyen A (2016), *Nước Mặn - Thanh Chiêm nơi khởi đầu sáng chế chữ Quốc ngữ, Ngôn ngữ và Đời sống*, số 1, trang 84 - 89 |  |
| 25 | Nguyen A (2016), *Khởi đầu công trình sáng chế chữ Quốc ngữ từ Bình Định đến Quảng Nam, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư*, số 6, trang 8 - 15 |  |
| 26 | Nguyen A (2017), *Những dạng thức của phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong tác phẩm Nam Cao, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư*, số 5, trang 137 - 147 |  |
| 27 | Nguyen A (2017), *Giá trị nghệ thuật của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong tác phẩm Nam Cao, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống,* số 9, trang 88 - 94 |  |
| 28 | Nguyen A (2019), *Từ ngữ nghề biển ở Bình Định, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư*, số 2, trang 14 - 21 |  |
| 29 | Nguyen A (2019), *Tìm hiểu “Tiếng Việt ròng” trong “Sách sổ sang chép các việc” của Philiphe Bỉnh,* *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: *Những vấn đề Ngôn ngữ học ở Việt Nam và Đông Nam Á* | ISBN: 978-604-73-6936-2 |
| 30 | Nguyen A (2020), *Trường nghĩa hiện tượng tự nhiên trong tác phẩm thơ ca ở trường PTTH, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư*, số 5, trang 145-151 |  |
| 31 | Nguyen A (2012), *Ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay và vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt,* *[trong] Hội thảo Ngôn ngữ toàn quốc tại Trường Đại học KHXH&NV Thành phố Hồ Chí Minh* |  |
| 32 | Nguyen A (2015), *Quá trình Latin hóa tiếng Việt và hình thành chữ Quốc ngữ thời kì đầu đến Sách sổ sang chép các việc của Philiphê Bỉnh,* *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo: *Chữ Quốc ngữ - Sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hóa Việt Nam, N*xb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |  |
| 33 | Nguyen A (2015), *Thời kỳ phôi thai của chữ Quốc ngữ ở Bình Định*, *[trong]* Hội thảo: *Bình Định với chữ Quốc ngữ.* | ISBN 978-604-58-5708-3 |
| 34 | Nguyen A (2017), *Bảo tồn và phát huy ngôn ngữ của người Chăm Hroi ở Bình Định trong bối cảnh hội nhập và phát triển*, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học Toàn quốc: *Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển,* Nxb Dân trí. |  |
| 35 | Nguyen A (2019), *Tín hiệu thẩm mĩ Rừng trong sáng tác Nguyên Ngọc*, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo: *Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển – Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc* | ISBN: 978-604-88-7739-2 |
| 36 | Nguyen A (2021), *Mối quan hệ giữa từ ngữ định danh con bài và hình vẽ con bài trong bài chòi Bình Định*, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “*Kinh tế, văn hóa và pháp luật trong phát triển bền vững – ELIS-2021*”, Nxb Tài chính |  |
| 37 | Nguyen A (2022), *Dấu ấn văn hóa trong không gian sinh tồn qua ngôn ngữ bài chòi Nam Trung Bộ*, *[trong]* Hội thảo khoa học quốc tế: *Văn hóa, giáo dục và du lịch với phát triển kinh tế,* Nxb Tài chính, trang 21-33 |  |
| 38 | Vo H (2008), “Hàm nghĩa văn hóa của hai chữ Đông và Tây trong văn học trung đại Việt Nam”, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, (1+2), tr.54-62 | ISSN:0868-3409 |
| 39 | Vo H (2011), “Hàm nghĩa văn hoá của Nam và Bắc trong ngôn ngữ văn học trung đại Việt Nam”, *[trong] Kỷ yếu Hội thảo Quốc* *tế: Những lằn ranh văn học*, Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh, tr.661 – 679. |  |
| 40 | Vo H (2013), “Phong cách văn hoá Nguyễn Du qua ngôn ngữ nhân vật Truyện Kiều”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, (9), Tr.76 – 83 | ISSN 0494-6928 |
| 41 | Vo H (2014), “Về một số ngữ liệu Hán Nôm trong SGK Ngữ văn 10 (Nâng cao)”, *[trong] Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Những vấn đề dạy và học Ngữ văn hiện nay*, Trường Đại học Phú Yên |  |
| 42 | Vo H (2017), “Tiếp nhận và ảnh hưởng của văn hoá bác học và văn hoá bình dân trong ngôn ngữ Truyện Kiều”, *[trong] Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập*, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Nxb KHXH, tr.104 – 109. |  |
| 43 | Vo H (2017), “Hệ thống ngữ liệu văn hoá bác học trong ngôn ngữ Truyện Kiều”, *[trong] Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc: Ngôn ngữ ở Việt Nam – Hội nhập và phát triển, tập 1*, Nxb Dân Trí, Tr.268 – 276 |  |
| 44 | Vo H (2018), “Sưu tầm và biên dịch tư liệu văn hoá Hán Nôm ở Bình Định – Nhìn lại và đi tiếp”, *[trong] Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Phật giáo và văn học Bình, Tập 1: Phật giáo và danh tăng Bình Định, danh lam cổ tự và di sản Hán Nôm Bình Định*, Nxb KHXH, Tr.668 – 677 |  |
| 45 | Vo H (2017), “Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn (1924 – 2013) và bộ ba công trình về Đào Tấn”, *[trong] Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Phật giáo và văn học Bình, Tập 2: Văn học Phật giáo Bình Định, Văn học Bình Định*, Nxb KHXH, Tr.343 – 347 |  |
| 46 | Vo H (2019), “Khuynh hướng văn hoá bình dân và văn hoá bác học trong ngôn ngữ Truyện Kiều”, Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, (4), tr.91 – 97 | ISSN 1013 – 4328 |
| 47 | Vo H, Nguyen B (2020), “Đặc điểm của văn tế Hán Nôm Bình Định”, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, (9), Tr.45 – 52 | ISSN 0866-8647 |
| 48 | Vo H, Vo H (2020), “Ngôn ngữ văn hóa trong tuồng Nôm “Liệu đố” của Nguyễn Diêu”, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, (4), tr.74 – 84 | ISSN 1859 – 2635 |
| 49 | Vo H (2020), “Văn học Hán Nôm miền Nam Trung bộ trong tiến trình văn học cổ điển Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, (6), tr.26 – 33 | ISSN 1859 – 2635 |
| 50 | Vo H (2020), “Khảo sát và đánh giá tư liệu văn tế Hán Nôm Bình Định”, *[trong] Nghiên cứu Hán Nôm năm 2020, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam – Viện Nghiên cứu Hán Nôm*], Nxb Thế giới, tr. 87-104 |  |
| 51 | Vo H (2021), “Nghệ thuật sử dụng ngữ liệu văn hóa trong Truyện Kiều”, Tạp chí Khoa học, Đại học Đà Lạt, tập 11, số 2, tr. 70 – 78 | ISSN 0866 – 787X |
| 52 | Vo H, Le K, Nguyen B, Vu D (2021), “The Characteristics of Sino – Nom Funeral Oration (祭文) in Bình Định, Vietnam”, Ilkogretim Online - Elementary Education Online, Year 2021; Vol 20 (Issue 4): pp. 1442-1446 http://ilkogretim-online.org  DOI: 10.17051/ilkonline.2021.04.164 |  |
| 53 | Vo H, Nguyen S (2022), “Gioakim Đặng Đức Tuấn – Tác gia tiêu biểu của văn học Hán Nôm Bình Định”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, (64), tr.50 – 54 | p.ISSN 1859-4794 |
| 54 | Vo H, Tran N (2022), “Tình hình nghiên cứu văn học Hán Nôm vùng Nam Trung bộ”, *[trong] Nghiên cứu Hán Nôm năm 2022], Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam – Viện Nghiên cứu Hán Nôm*, Nxb Thế giới, tr. 87-104. |  |
| 55 | Dang H (2017), “Từ địa phương trong bài chòi Bình Định”, *[trong]*  Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2017: *Ngôn ngữ ở Việt Nam – Hội nhập và phát triển*, Đại học Quy Nhơn ngày 16/9/2017, Nxb Dân Trí, tr.1360 - tr.1364 |  |
| 56 | Nguyen A, Dang H (2017), *Giáo trình Ngôn ngữ học văn bản*, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội |  |
| 57 | Dang H (2018), “Lớp từ ngữ mang phong cách khẩu ngữ trong bài chòi Nam Trung Bộ”, *Tạp chí Ngôn ngữ*, số 10(353), tr.68 – tr.80 |  |
| 58 | Dang H, Ho H (2019,) “Dấu ấn văn hóa thể hiện trong cách định danh con bài trong bài chòi Nam Trung Bộ”, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2019: *Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển*, Đại học Thủ Dầu Một ngày 8/6/2019, Nxb Dân Trí, tr.1812- tr.1817 |  |
| 59 | Dang H (2019), “Dấu ấn văn hóa biển trong ngôn ngữ bài chòi Bình Định”, *Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống*, số 6 (286), tr.108-112 |  |
| 60 | Dang H (2019) , “Đặc điểm ngôn ngữ của anh hiệu trong Hội chơi đánh bài chòi ở Nam Trung Bộ”, *Tạp chí Ngôn ngữ*, số 10(365 ), tr.44-53 |  |
| 61 | Dang H (2019), “Quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ ngữ được đánh dấu trong câu thai với tên gọi con bài trong bài chòi Nam Trung Bộ” (Semantic relation of marked words in "cau thai" which is called "con bai" in South Central Coast), *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: *Những vấn đề ngôn ngữ học ở Việt Nam và Đông Nam Á,* Đại học KHXH&NV-ĐHQGTPHCM ngày 21/12/2018,Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM*,* tr.205-214. |  |
| 62 | Dang H (2020), “Từ ngữ xưng hô trong bài chòi Nam Trung Bộ”, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo khoa học sau đại học năm 2019: *Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn*, Đại học KHXH&NV-ĐHQGTPHCM 2019, Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, tr.327-333 |  |
| 63 | Dang H, Huynh H (2021), “Cơ chế liên diễn ngôn trong bài chòi Nam Trung Bộ”, *Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống*, số 2 (286), tr.108-112 |  |
| 64 | Dang H, Huynh H (2021), “Một số hình thức liên diễn ngôn trong bài chòi Nam Trung Bộ”, *Tạp chí Ngôn ngữ*, số 5 (367), tr.54-70 |  |
| 65 | Dang H, Nguyen A (2021), “Mối quan hệ giữa từ ngữ định danh con bài và hình vẽ con bài trong bài chòi Bình Định”, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo quốc tế ELIS 2021 *Kinh tế, văn hóa và pháp luật trong phát triển bền vững*, Đà Lạt ngày 31/12/2021, Nxb Tài chính, tr.714-719 |  |
| 66 | Nguyen T (1981), “Về ba thành ngữ *cao chạy xa bay, con ông cháu cha, nhường cơm sẻ áo”, Ngôn ngữ*, Số 1, Tr.35-39 | ISSN:0866-7519 |
| 67 | Nguyen T (1990), “Vài nét về lời rao của người bán hàng rong”, *Ngôn ngữ*, Số 3, Tr.25-27 | ISSN:0866-7519 |
| 68 | Nguyen T (1993), “Những kiêng kị trong ngôn ngữ của ngư dân vùng biển Nam Trung Bộ”, *Ngôn ngữ và đời sống* (Đặc san); Tr.101-103 | ISSN:0868-3409 |
| 69 | Nguyen T (1998), “Dấu ấn văn hóa trong tục ngữ”, *Văn hóa dân gian*, Số 4(64), Tr.76-79 | ISSN:0866-7284 |
| 70 | Nguyen T (2012), “Lỗi chính tả của học sinh tiểu học qua số liệu thống kê các chữ trong sách Tiếng Việt”, *Giáo dục*, Số 218 Tr.47-49 | ISSN:21898 0866 7476 |
| 71 | Nguyen T (2012), “Bài tập chính tả trong sách Tiếng Việt tiểu học nhìn từ thực tế bài viết của học sinh”, TC *Khoa học*; Trường ĐH Quy Nhơn, Số1,Tr.103-112 | ISSN: 1859-0357 |
| 72 | Nguyen T (2016), “Câu hỏi trong tiếng Êđê nhìn từ bình diện lí thuyết hành vi ngôn ngữ”, TC *Khoa học*; Trường ĐH Quy Nhơn, Số 1, Tr.17-26 | ISSN: 1859-0357 |
| 73 | Tran S (2018), “Ý nghĩa biểu trưng của con chó trong ngôn ngữ và văn hóa”, *Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống,* số 3, 2018, tr.96-102 |  |
| 74 | Tran S, Le M (2018), “Từ xưng hô và cách xưng hô trong tiếng Quảng Nam (trên dữ liệu điều tra điền dã tại thành phố Hội An)” (viết chung với Lê Sao Mai), *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: *Ngôn ngữ học Việt Nam, những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế*, Trường ĐHSP, ĐH ĐN, Nxb Thông tin và Truyền thông, tr.570-583 |  |
| 75 | Tran S, Nguyen L (2019), “Giải mã biểu tượng lợn/heo trong ngôn ngữ và tâm thức văn hóa Việt”, *Tạp chí Huế Xưa và Nay*, số 1+2, tr.18-25. |  |
| 76 | Tram S (2020), “Ý nghĩa biểu trưng của con chuột trong ngôn ngữ và tâm thức văn hóa Việt”, *Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống,* số 2, 2020, tr.90-96. |  |
| 77 | Tran S, Nguyen P (2019), “Từ ngữ xưng hô và cách xưng hô trong cộng đồng công giáo ở Việt Nam”, *Tạp chí Huế Xưa và Nay*, số 7+8, tr.41-55. |  |
| 78 | Tran S (2019)“Lịch sử chữ Quốc ngữ và vấn đề chuẩn hóa chính tả hiện nay”, *Báo Đà Nẵng Cuối tuần (chỉ số 2778 ISSN 1859-0878,* ngày 29/12, tr.3 |  |
| 79 | Tran S (2020), “Triết lý giáo dục nhìn từ chủ thể người học, Những vấn đề về triết lí giáo dục Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại”, *[trong] Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia*: Trường NXB ĐHQG TP.HCM. tr.376-388 |  |
| 80 | Tran S (2021), “The conceptual metaphor of blue in vietnamese language”, *International Journal of Social Science And Human Research,* DOI: 10.47191/ijsshr/v5-i4-37 |  |
| 81 | Tran S (2021), “Lexical - semantic field used in demonstration of romantic love in poetry of Nguyen Trong Tao”, *International Journal of Social Science And Human Research*, DOI: 10.47191/ijsshr/v5-i5-21 |  |
| 82 | Tran S (2022), “Semiotics research in Vietnam”, *OSR Journal Of Humanities And Social Science* (IOSR-JHSS) Volume 27, Issue 6, Series 5 (June. 2022) 60-64; e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.www.iosrjournals.org |  |

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau:

* Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), *tên sách*, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.
* Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘*Tên bài viết’, tên tập san*, số, kì/thời gian phát hành, số trang.
* Tác giả (Năm xuất bản), *tên tài liệu*, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập.
* Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’*, [trong] tên kỷ yếu*, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

**Mẫu 7: Thư viện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Từ điển khái niệm ngôn ngữ học, 2016. | Nguyễn Thiện Giáp | Nxb ĐHQGHN |  | Cơ sở văn hóa Việt Nam | NVCS 538 |  |  |
| 2 | Ngữ pháp tiếng Việt, 2017. | Nguyễn Văn Lộc (Cb) | Nxb GDVN |  | Cơ sở văn hóa Việt Nam | NVCS 538 |  |  |
| 3 | Ngữ âm tiếng Việt hiện đại, 2017 | Nguyễn Thị Hai. | Nxb Thanh niên, Tp Hồ Chí Minh |  | Những nguyên lý âm vị học và âm vị học tiếng Việt | NVNL 510 |  |  |
| 4 | Giáo trình ngữ âm tiếng Việt hiện đại, 2013 | Võ Xuân Hào | Trường Đại học Quy Nhơn |  | Những nguyên lý âm vị học và âm vị học tiếng Việt | NVNL 510 |  |  |
| 5 | Ngữ nghĩa học dẫn luận, , 2006 (Bản gốc: Linguistic Semantics – An Introduction, tác giả: John Lyons) | Nguyễn Văn Hiệp (dịch giả) | Nxb Giáo dục Hà Nội |  | Ngữ nghĩa học | NVNN – 512 |  |  |
| 6 | The Study of Language (4th Edition), 2010 | George Yule | Cambridge University Press, Cambridge |  | Ngữ nghĩa học | NVNN – 512 |  |  |
| 7 | Introducing Semantics, 2010 | Nick Riemer | Cambridge University Press, Cambridge |  | Ngữ nghĩa học | NVNN – 512 |  |  |
| 8 | http://www.vienngonnguhoc.gov.vn/ |  |  |  | Ngữ nghĩa học | NVNN – 512 |  |  |
| 9 | Ngôn ngữ học xã hội, (2012) | Nguyễn Văn Khang | Nxb GD. |  | Phương ngữ học tiếng Việt | NVPN 535 |  |  |
| 10 | Từ điển từ ngữ Nam Bộ, (2007) | Huỳnh Công Tín | Nxb KHXH |  | Phương ngữ học tiếng Việt | NVPN 535 |  |  |
| 11 | Ngôn ngữ văn hoá trong Truyện Kiều, (2020) | Võ Minh Hải | Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. |  | Từ Hán Việt với việc dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông | NVHV 541 |  |  |
| 12 | Chữ Hán, tiếng Hán Việt và sự vận dụng tiếng Hán Việt trong tiếng Việt, (2020) | Thái Gia Kỳ | Nxb Văn hoá – Văn nghệ, Tp. Hồ Chí Minh. |  | Từ Hán Việt với việc dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông | NVHV 541 |  |  |
| 13 | Nghiên cứu âm Hán Việt thế kỷ 17, (2019) | Nguyễn Đại Cồ Việt | Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. |  | Từ Hán Việt với việc dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông | NVHV 541 |  |  |
| 14 | Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học, tập 2, (2018) | Lê Phương Nga | Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội. |  | Từ Hán Việt với việc dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông | NVHV 541 |  |  |
| 15 | Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học, tập 1, (2018) | Lê Phương Nga | Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội. |  | Từ Hán Việt với việc dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông | NVHV 541 |  |  |
| 16 | Từ ngữ Hán Việt: Tiếp nhận và sáng tạo, (2018) | Phạm Hùng Việt, Lê Xuân Thại, Lý Toàn Thắng | Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. |  | Từ Hán Việt với việc dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông | NVHV 541 |  |  |
| 17 | Sự phát triển hệ thuật ngữ tiếng Việt theo định hướng văn hoá (1907 – 2005), (2018) | Lê Quang Thiêm | Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. |  | Từ Hán Việt với việc dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông | NVHV 541 |  |  |
| 18 | Từ ngữ Hán Việt, Trường Đại học Quy Nhơn, 2017. | Võ Minh Hải | Chuyên đề Cao học Ngôn ngữ học |  | Từ Hán Việt với việc dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông | NVHV 541 |  |  |
| 19 | Các công trình sưu tầm và các trang web về từ nguyên học Hán Việt, từ ngữ Hán Việt, giao lưu văn hoá – ngôn ngữ Hán Việt. |  |  |  | Từ Hán Việt với việc dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông | NVHV 541 |  |  |
| 20 | Tâm lí ngôn ngữ học trong hoạt động dạy học ngoại ngữ, (2021) | Trần Hữu Luyến | Nxb ĐHQGHN |  | Ngôn ngữ học tâm lí và giáo dục ngôn ngữ | NVTL 544 |  |  |
| 21 | Sự phát triển hệ thuật ngữ tiếng Việt, 2018. | Lê Quang Thiêm | Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội |  | Sự phát triển của hệ thuật ngữ tiếng Việt theo định hướng văn hóa | NVĐH 548 |  |  |
| 22 | Thuật ngữ học tiếng Việt hiện đại, 2016. | Nguyễn Đức Tồn | Nxb KHXH |  | Sự phát triển của hệ thuật ngữ tiếng Việt theo định hướng văn hóa | NVĐH 548 |  |  |
| 23 | Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, 2018. | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Nxb GD |  | Dạy học các loại hình văn bản trong chương trình Ngữ văn phổ thông | NVLH 550 |  |  |
| 24 | Âm tiết tiếng Việt và ngôn từ thi ca, 2017 | Nguyễn Quang Hồng, Phan Diễm Phương | Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội |  | Vần thơ Việt Nam từ góc nhìn ngôn ngữ học | NVTP 551 |  |  |
| 25 | Lý luận nghiệp vụ báo chí – Truyền thông, (2019) | Nhiều tác giả | NXB Truyền thông, Hà Nội |  | Thực tập 1, 2 | NVNT - 552  NNTT -542 |  |  |
| 26 | Phương ngữ học tiếng Việt, (2018) | Hoàng Thị Châu | NXB ĐHQG, Hà Nội |  | Thực tập 2 | NNTT -542 |  |  |
| 27 | Nghiên cứu đối chiếu liên ngôn ngữ và văn hoá với phát triển xã hội, (2021) | Nhiều tác giả | NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. |  | Đề án tốt nghiệp | ĐANN -554 |  |  |
| 28 | Phương pháp luận nghiên cứu ngôn ngữ học, (2019) | Nguyễn Thiện Giáp | NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội |  | Đề án tốt nghiệp | ĐANN -554 |  |  |
| 29 | Ngôn ngữ học lý thuyết, (2018) | Nguyễn Thị Giáp | NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. |  | Đề án tốt nghiệp | ĐANN -554 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** |  | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định., ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **Quản lý giáo dục** Mã ngành: **8140114**

Trình độ đào tạo: **Thạc sĩ**

1. **Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng**

**trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào**

**tạo của ngành đào tạo, của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh** | **Số CMND,**  **CCCD hoặc Hộ chiếu; Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ, nước, năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển**  **dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | Võ Nguyên Du  20/7/1958 | 045058005475 | PGS 2012 | TS (2010) | Giáo dục học |  |  | HT  352 379 6032181 | 41 năm | 4 | 25 | TG |
| 2 | Đỗ Ngọc Mỹ  05/06/1963 | 052063006666  Việt Nam | PGS, 2012 | Tiến sĩ,  Pháp,  2002 | Khoa học quản trị/ Marketing | 06/2009 |  | 3496042091 | 37 | 4 | 6 |  |
| 3 | Nguyễn Lê Hà  14/7/1971 | 211301783  Việt Nam |  | Tiến sĩ  Việt Nam  2016 | Khoa học giáo dục - Quản lý  giáo dục | 3/01/2017 |  | 3701003375 | 5 | 2 | 1 |  |
| 4 | Mai Xuân Miên | 045061000576  Việt Nam |  | Tiến sĩ  Việt Nam  2001 | Giáo dục học | 1983 |  |  | 39 | 1 | 3 |  |
| 5 | Trần Quốc Tuấn | 210225329  Việt Nam | PGS  2017 | Tiến sĩ  Việt Nam  2002 | Giáo dục học  PPDH bộ môn | 15/8/1983 |  | 3796032253 | 20/39 | 4 | 6 |  |
| 6 | Đinh Anh Tuấn | 211350627  Việt Nam |  | Tiến sĩ  Việt Nam  2015 | Xã hội học | 5/9/1988 |  | 3796032303 | 34 |  | 3 |  |
| 7 | Nguyễn Đình Hiền  02/9/1963 |  | PGS | Tiến sĩ  Việt Nam | Kinh tế | 1986 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nguyễn Ngọc Sơn  25/8/1963 |  | PGS | Tiến sĩ  Việt Nam | Giáo dục học |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dương Bạch Dương  19/4/1961 |  |  | Tiến sĩ  Việt Nam | Giáo dục học |  |  |  |  |  | 15 | TG |
| 10 | Nguyễn Quý Thành | 038055009207  Việt Nam |  | Tiến sĩ  Việt Nam  2002 | Ngôn ngữ học  so sánh | 1978 |  | HT  3523796032117 | 44 | 2 |  | TG |
| 11 | Phan Minh Tiến 10/06/1961 | 190092609  Việt Nam | PGS 2010 | TS,  Việt Nam, 1999 | Giáo dục học | 01/8/1982 |  | 3398002146 | 38 | 27 | 45 | TG |
| 12 | Phùng Đình Mẫn |  | PGS | Tiến sĩ |  |  |  |  |  |  |  | TG |
| 13 | Lê Quang Sơn  12/4/1964 |  | PGS | Tiến sĩ  Liên Bang Nga 1999 | Tâm lý học | 1987 |  |  |  |  |  | TG |
| 14 | Phan Thị Kim Dung | 052181011326 |  | TS, VN, 2018 | Xã hội học |  |  | 6505002857 | 18 |  | 01 |  |
| 15 | Nguyễn Đình Khoa  06/5/1981 | 211753125 |  | TS , Việt Nam, 2019 | Xã hội học | 9/2005 |  | 3707000910 | 17 |  | 1 |  |
| 16 | Võ Xuân Hào  20/10/1964 | 045064003953 | PGS  2013 | Tiến sĩ, Việt Nam, 1997 | Ngôn ngữ học | 1987 |  | 3796032158 | 35 | 03 | 01 |  |

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy**  **(học kỳ,**  **năm học)** | **Số tín chỉ** | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận**  **văn, luận án** |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học**  **trực**  **tiếp** | **Học**  **trực tuyến** | **Học**  **trực**  **tiếp** | **Học**  **trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
|  | PGS. TS. Đoàn Thế Hùng  TS. Tăng Văn Thạnh | Triết học | Học kỳ 1,  năm thứ 1 | 4 |  |  |  |  |
|  | PGS.TS. Võ Nguyên Du | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục và quản lý giáo dục | Học kỳ 1,  năm thứ 1 | 3 |  |  |  | Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo |
|  | TS. Dương Bạch Dương | Khoa học quản lý giáo dục (nâng cao) | Học kỳ 1,  năm thứ 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | PGS.TS. Võ Nguyên Du | Quản lý quá trình giáo dục và đào tạo trong nhà trường | Học kỳ 2,  năm thứ 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | PGS.TS. Phùng Đình Mẫn | Lãnh đạo và quản lý phát triển tổ chức, đội ngũ | Học kỳ 2,  năm thứ 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ | Phân tích lợi ích - chi phí trong giáo dục | Học kỳ 1,  năm thứ 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | TS. Nguyễn Lê Hà | Quản lý cơ sở vật chất - thiết bị trong giáo dục (nâng cao) | Học kỳ 1,  năm thứ 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | TS. Dương Bạch Dương | Lập kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường | Học kỳ 2,  năm thứ 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn | Thực tập 1 | Học kỳ 2,  năm thứ 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn | Thực tập 2 | Học kỳ 1,  năm thứ 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | PGS.TS. Võ Nguyên Du  PGS.TS. Trần Quốc Tuấn | Những vấn đề cơ bản của Giáo dục học hiện đại | Học kỳ 1,  năm thứ 1 |  |  | 2 |  |  |
|  | TS. Nguyễn Lê Hà  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn | Phong cách lãnh đạo và quản lý | Học kỳ 1,  năm thứ 1 |  |  | 2 |  |  |
|  | TS. Mai Quý Thành | Kỹ thuật xây dựng, quản lý văn bản giáo dục và đào tạo | Học kỳ 1,  năm thứ 1 |  |  | 2 |  |  |
|  | PGS.TS. Phan Minh Tiến | Đổi mới quản lý giáo dục và đào tạo | Học kỳ 1,  năm thứ 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | TS. Đinh Anh Tuấn  TS. Nguyễn Đình Khoa | Xã hội học quản lý | Học kỳ 2,  năm thứ 1 |  |  | 2 |  |  |
|  | TS. Mai Xuân Miên  PGS.TS. Trần Quốc Tuấn | Quản lý quá trình định hình và phát triển văn hóa nhà trường | Học kỳ 2,  năm thứ 1 |  |  | 3 |  |  |
|  | PGS.TS. Lê Quang Sơn  TS. Mai Xuân Miên | Quản lý giáo dục trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa | Học kỳ 1,  năm thứ 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | PGS.TS. Trần Quốc Tuấn  TS. Hồ Văn Toàn | Quản lý phát triển nhân lực giáo dục trong thế kỷ 21 | Học kỳ 1,  năm thứ 2 |  |  | 3 |  |  |
|  | PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ | Kinh tế học giáo dục (nâng cao) | Học kỳ 1,  năm thứ 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | TS. Nguyễn Lê Hà  TS. Dương Bạch Dương | Kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục | Học kỳ 1,  năm thứ 2 |  |  | 3 |  |  |
|  | PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn | Chính sách và chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo | Học kỳ 1,  năm thứ 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | TS. Dương Bạch Dương  TS. Nguyễn Lê Hà | Kỹ thuật xử lý số liệu trong nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục | Học kỳ 1,  năm thứ 2 |  |  | 3 |  |  |
|  | TS. Nguyễn Lê Hà  TS. Dương Bạch Dương | Thanh tra, kiểm tra, đánh giá giáo dục và đào tạo | Học kỳ 1,  năm thứ 1 |  |  | 2 |  |  |
|  | TS. Nguyễn Lê Hà  TS. Mai Xuân Miên | Phát triển chương trình giáo dục (nâng cao) | Học kỳ 1,  năm thứ 2 |  |  | 3 |  |  |
|  | TS. Nguyễn Lê Hà  TS. Mai Xuân Miên | Quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo | Học kỳ 2,  năm thứ 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn | Đề án tốt nghiệp | Học kỳ 2,  năm thứ 2 | 9 |  |  |  |  |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo dự kiến mở trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | **Nguyễn Doãn Thuận**  Ngày sinh : 26/3/1983, Trưởng khoa | Tiến sĩ, Việt Nam, 2015 | Lịch sử Việt Nam |  |
| 2 | **Võ Minh Hải**  Ngày sinh: 24/5/1981, Phó Trưởng khoa | Tiến sĩ, Việt Nam, 2015 | Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam |  |
| 3 | **Nguyễn Đình Khoa**  Ngày sinh: 06/5/1981, Phó Trưởng khoa | Tiến sĩ, Việt Nam, 2019 | Xã hội học |  |

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề**  **tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| 1 |  | Cấp bộ | Hệ thống học liệu bồi dưỡng, nâng cao năng lực về giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường sư phạm | Thành viên |  |  | Tốt | Nguyễn Lê Hà |  |
| 2 | KHGD/16-20.ĐT001 | Cấp bộ | Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025 | Thành viên |  | Năm 2021 | Tốt | Nguyễn Lê Hà |  |
| 3 | T2020.679.27 | cấp cơ sở | Biện pháp tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông | Chủ nhiệm |  | Năm 2021 | Tốt | Nguyễn Lê Hà |  |
| 4 | B2000-04-01  Bộ GD&ĐT | Cấp bộ | Nghiên cứu tình hình học sinh bỏ học. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục.  (Đề tài cấp | Thành viên |  | 20/12/2000 | Khá | Võ Nguyên Du |  |
| 5 | T01-30-02  Trường  ĐHSPQN | Cơ sở | Nội dung và biện pháp giáo dục nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Đại học sư phạm.(Đề tài NCKH cấp cơ sở) |  |  | 17/01/2003 | Khá | Võ Nguyên Du |  |
| 6 | B2003-43-44 | Cơ sở | Hệ thống kỹ năng giảng dạy và quy trình rèn luyện kỹ năng giảng dạy cho sinh viên trường Đại học sư phạm. (NCKH cấp Bộ) |  |  | 10/06/2005 | Khá | Võ Nguyên Du |  |
| 7 |  | Dự án ELMAVI(NUFFIC-Hà Lan) | Xây dựng chương trình đào tạo thạc sỹ QLGD |  |  | 05/2012 | Khá | Võ Nguyên Du |  |
| 8 |  | Dự án phát triển cán bộ quản lý giáo dục | Xây dựng chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng các trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam- Singapore |  | QĐ:3233/QĐBGD-ĐT.10/06/2008 | 10/6/2011 | Khá | Võ Nguyên Du |  |
| 9 | Mã số: T2012.386.57  Năm 2012 | Đề tài cấp cơ sở | Xây dựng bộ công cụ sàng lọc phát hiện dấu hiệu tự kỷ cho trẻ từ 0 đến 4 tuổi ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên | Dương Bạch Dương |  |  |  | Ngô Phương Trà, Dương Văn Thắng, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Phương Thủy, Võ Thị Thủy |  |
| 10 | 2012 | Đề tài cấp cơ sở | Xây dựng chương trình giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường đại học Quy Nhơn | Võ Nguyên Du |  |  |  | Dương Bạch Dương, Nguyễn Tuấn Anh. Đinh Thị Sâm. Nguyễn Thị Tươi,  Võ Thị Thủy |  |
| 11 | 2014 | Đề tài cấp cơ sở | Thiết kế bài tập luyện phát âm cho trẻ tự kỷ | Ngô Phương Trà,  Dương Bạch Dương |  |  |  |  |  |
| 12 | 2016 | Đề tài cấp cơ sở | Quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên nhóm ngành sư phạm trường ĐHQN theo hướng tiếp cận năng lực | Trương Thị Bích Liễu |  |  |  | Dương Bạch Dương |  |
| 13 | 2018 | Đề tài cấp cơ sở | Xây dựng BTTH môn GDH theo tiếp cận NL cho SV sư phạm ở trường Đại học Quy Nhơn | Võ Thị Thủy,  Dương Bạch Dương |  |  |  |  |  |
| 14 | 2021 | Đề tài cấp cơ sở | Biện pháp tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông | Nguyễn Lê Hà |  |  |  | Dương Bạch Dương |  |
| 15 | Mã số: T2012.386.57  Năm 2012 | Đề tài cấp cơ sở | Xây dựng bộ công cụ sàng lọc phát hiện dấu hiệu tự kỷ cho trẻ từ 0 đến 4 tuổi ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên | Dương Bạch Dương |  |  |  | Ngô Phương Trà, Dương Văn Thắng, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Phương Thủy, Võ Thị Thủy |  |
| 16 | 2012 | Đề tài cấp cơ sở | Xây dựng chương trình giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường đại học Quy Nhơn | Võ Nguyên Du |  |  |  | Dương Bạch Dương, Nguyễn Tuấn Anh. Đinh Thị Sâm. Nguyễn Thị Tươi,  Võ Thị Thủy |  |
| 17 | 2014 | Đề tài cấp cơ sở | Thiết kế bài tập luyện phát âm cho trẻ tự kỷ | Ngô Phương Trà,  Dương Bạch Dương |  |  |  |  |  |
| 18 | 2016 | Đề tài cấp cơ sở | Quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên nhóm ngành sư phạm trường ĐHQN theo hướng tiếp cận năng lực | Trương Thị Bích Liễu |  |  |  | Dương Bạch Dương |  |
| 19 | 2018 | Đề tài cấp cơ sở | Xây dựng BTTH môn GDH theo tiếp cận NL cho SV sư phạm ở trường Đại học Quy Nhơn | Võ Thị Thủy,  Dương Bạch Dương |  |  |  |  |  |
| 20 | 2021 | Đề tài cấp cơ sở | Biện pháp tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông | Nguyễn Lê Hà |  |  |  | Dương Bạch Dương |  |
| 21 | Mã số: T2012.386.57  Năm 2012 | Đề tài cấp cơ sở | Xây dựng bộ công cụ sàng lọc phát hiện dấu hiệu tự kỷ cho trẻ từ 0 đến 4 tuổi ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên | Dương Bạch Dương |  |  |  | Ngô Phương Trà, Dương Văn Thắng, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Phương Thủy, Võ Thị Thủy |  |
| 22 | 2012 | Đề tài cấp cơ sở | Xây dựng chương trình giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường đại học Quy Nhơn | Võ Nguyên Du |  |  |  | Dương Bạch Dương, Nguyễn Tuấn Anh. Đinh Thị Sâm. Nguyễn Thị Tươi,  Võ Thị Thủy |  |
| 23 | T01.37.28 | Đề tài cấp cơ sở | Tình hình thể chất sinh viên đầu vào của trường Đại học sư phạm Quy Nhơn năm học 2000 – 2001 | Nguyễn Ngọc Sơn | 178/QLKH-ĐTSĐH ngày 06/12/2001 | 02/01/2002 | Khá | Nguyễn Thị Bắc, Trương Hồng Long, Mai Thế Anh |  |
| 24 | T04.165.03 | Đề tài cấp cơ sở | Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu đánh giá một số môn thực hành chuyên ngành đào tạo giáo viên thể dục | Nguyễn Ngọc Sơn | 101/KH-CN ngày 12/7/2005 | 26/11/2005 | Tốt | Nguyễn Thị Bắc, Nguyễn Thanh Hùng, Hồ Minh Mộng Hùng |  |
| 25 | T2014.437.15 | Đề tài cấp cơ sở | Xây dựng hệ thống bài tập chuyên môn trong giảng dạy kỹ thuật bơi trườn sấp cho nam sinh viên khoa GDTC-QP Trường Đại học Quy Nhơn | Hoàng Thị Thủy | Số 1564/QĐ-ĐHQN, ngày 07/4/2015 | 17/04/2015 | Tốt | Nguyễn Ngọc Sơn, Bùi Văn Kiên |  |
| 26 | T2019.649.44 | Đề tài cấp cơ sở | Nghiên cứu sự biến đổi về hình thái, thể lực của nam sinh viên năm thứ nhất khoa GDTC-QP trường Đại học Quy Nhơn | Hồ Ngọc Cường | 1979/QĐ-ĐHQN ngày 11/9/2020 | 17/09/2020 | Tốt | Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Minh Tú |  |
| 27 | B-2009.28.17 | Bộ | Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông | Trần Quốc Tuấn |  | 30/11/2011 | Tốt |  |  |
| 28 | T-2019.587.36 | Trường | Phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông | Trần Quốc Tuấn, |  | 11/01/2021 | Tốt |  |  |
| 29 | T-2020. | Trường | Đổi mới mô hình thực tập sư phạm Trường Đại học Quy Nhơn | Võ Duy Đức |  | 4/2022 | Khá | Trần Quốc Tuấn, Võ Văn Duyên Em, Nghuyễn Thị Hòa, Nguyễn Sỹ Đức, Nguyễn Thị Tường Loan |  |
| 30 |  | Đề tài cấp Bộ | Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tác phẩm tự sự cho học sinh THPT | Chủ nhiệm đề  tài |  |  |  | Mai Xuân Miên |  |
| 31 |  | Đề tài cấp Trường | Mâu thuẫn nghệ thuật của tác phẩm văn chương và việc tạo tình huống có vấn đề trong giờ giảng văn | Chủ nhiệm đề  tài |  |  |  | Mai Xuân Miên |  |
| 32 |  | Đề tài cấp Trường | Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ trữ tình cho học sinh THPT | Chủ nhiệm đề  tài |  |  |  | Mai Xuân Miên |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình**

**công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
|  | **Sách nghiên cứu** |  |
| 1 | Võ Nguyên Du (2011), *Giáo trình Đại cương về khoa học quản lý,* Nxb Đại học Đai học sư phạm, Hà Nội |  |
| 2 | Võ Nguyên Du (2012), Giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ em trong gia đình, Nxb Đại học Huế |  |
| 3 | Võ Nguyên Du (2012), *Hệ thống bài tập hỗ trợ can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ*, NXB Đại học Đai học sư phạm HN |  |
| 4 | Nguyễn Lê Hà (2018), *Tiếp cận hệ thống quản trị đại học và vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm*, Tạp chí Khoa học trường Đại học Quy Nhơn |  |
| 5 | Nguyễn Lê Hà (2018), *Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Định trong xu thế tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Hội thảo khoa học quốc tế “phát triển nguồn nhân lực trình độ cao: Thực trạng và xu thế quốc tế hoá,* Hà Nội. |  |
| 6 | Nguyễn Lê Hà (2019), *Phát triển hệ thống học liệu điện tử trợ giúp nâng cao năng lực giáo dục bảo vệ môi trường trên website tương tác cho giáo sinh các trường sư phạm*, Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam, Hà Nội. |  |
| 7 | Nguyễn Lê Hà (2021), Đổi mới công tác giáo dục và đào tạo thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam, Hà Nội. |  |
| 8 | Nguyễn Lê Hà (2021), Tư vấn hướng nghiệp trong thời kỳ hội nhập, Tạp chí giáo dục nghề nghiệp, Hà Nội. |  |
| 9 | Mai Xuân Miên, Logic học đại cương, Trường ĐH Quy Nhơn, 2002 | Tác giả |
| 10 | Mai Xuân Miên, Dạy học đọc hiểu tác phẩm văn chương ở trường Trung học phổ thông (Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán THPT), Trường ĐH Quy Nhơn, 2005 | Chủ biên |
| 11 | Mai Xuân Miên, Sinh thể văn học - những nẻo đường tiếp nhận, NXB KHXH, 2020 | Đồng chủ biên |
| **B** | **Bài Báo** |  |
| **1** | Võ Nguyên Du (2011), *Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh ĐăkNông trong giai đoạn hiện nay*, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, Hà Nội. |  |
| 2 | Võ Nguyên Du (2012), Phát triển đội ngũ cán bộ công đoàn trong các trường trung học phổ thông tỉnh Bình Định giai đoạn hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, Hà Nội. |  |
| 3 | Võ Nguyên Du (2011), Một số nội dung cơ bản quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở, Tạp chí Lao động & Công đoàn, Hà Nội. |  |
| 4 | Võ Nguyên Du (2011), |  |
| 5 | Võ Nguyên Du (2002), Vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy Đại học hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, ĐHQN, Kỷ niệm 25 năm thành lập trường. |  |
| 6 | Dương Bạch Dương, Nguyễn Thị Ngọc Dung, “Xây dựng bài tập thực hành môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên sư phạm ở trường Đại học Quy Nhơn”  Tạp chí thiết bị giáo dục số 168, 5/2018 |  |
| 7 | Dương Bạch Dương, Trương Thị Bích Liễu, “Nâng cao hiệu quả công tác cố vấn học tập ở trường đại học trong giai đoạn hiện nay”  Tạp chí giáo dục và xã hội, Số 91(11/2018) |  |
| 8 | Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Hùng, Hồ Minh Mộng Hùng, Mai Thế Anh (2016), *Giáo trình Bóng chuyền*, Trường Đại học Quy Nhơn |  |
| 9 | Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Trọng Thủy, Trương Hồng Long (2020), *Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học Thể dục thể thao*, Nxb Lao động |  |
| 10 | Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Ngọc Sơn, Bùi Văn Kiên, Nguyễn Ngọc Châu, Thái Bình Thuận (2021), *Giáo trình Bóng chuyền và phương pháp giảng dạy*, Nxb Bách Khoa Hà Nội. |  |
| 11 | Nguyễn Ngọc Sơn (2006), *Xây dựng tiêu chuẩn tuyển sinh năng khiếu vào khoa thể dục thể thao trường Đại học Quy Nhơn*, Tạp chí khoa học TDTT, trường Đại học TDTT I, số đặc biệt, 255-263 |  |
| 12 | Nguyễn Ngọc Sơn (2007), *Tổng quát về NCKH nhằm duy trì sức khỏe cho người cao tuổi ở Việt Nam và thế giới*, Tạp chí khoa học thể thao, Viện Khoa học TDTT, số 2, 68-70 |  |
| 13 | Nguyễn Ngọc Sơn (2010), *Nghiên cứu lựa chọn một số bài quyền dưỡng sinh từ võ cổ truyền Bình Định phù hợp với sức khỏe người cao tuổi*, Tạp chí khoa học thể thao, Viện Khoa học TDTT, số 6, 61-63 |  |
| 14 | Nguyễn Ngọc Sơn (2010), *Nghiên cứu biến đổi một số chỉ tiêu chức năng tim mạch ở người cao tuổi trước – sau 6 tháng tập luyện quyền dưỡng sinh võ cổ truyền Bình Định*, Tạp chí khoa học thể thao, Viện Khoa học TDTT, số 6, 64-66 |  |
| 15 | Nguyễn Ngọc Sơn (2010), *Tác dụng tập luyện quyền dưỡng sinh võ cổ truyền Bình Định lên chức năng thần kinh – tâm lý ở người cao tuổi*, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, số 14, 53-58 |  |
| 16 | Nguyễn Ngọc Sơn (2011), *Nghiên cứu mức độ phù hợp với sức khỏe người cao tuổi của một số bài võ cổ truyền Bình Định,* Tạp chí Y Dược học Quân sự, số 05, 86-91 |  |
| 17 | Nguyễn Ngọc Sơn (2013), *Tác dụng duy trì sức khỏe và phòng ngừa một số chứng bệnh ở các đối tượng tham gia tập luyện dưỡng sinh võ cổ truyền Bình Định*, Tạp chí khoa học thể thao, Viện Khoa học TDTT, số 06, 48-54 |  |
| 18 | Nguyễn Ngọc Sơn (2014), *Tác dụng tập luyện dưỡng sinh võ cổ truyền Bình Định lên chức năng thần kinh – vận động và chức năng hô hấp ngoài ở người cao tuổi*, Tạp chí khoa học thể thao, Viện Khoa học TDTT, số 02, 70-74 |  |
| 19 | Nguyễn Ngọc Sơn (2016), *Biến đổi một số chỉ tiêu hình thái, thể lực ở người cao tuổi sau thời gian tập luyện dưỡng sinh võ cổ truyền Bình Định*, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, số 20, 49-54 |  |
| 20 | Nguyễn Ngọc Sơn (2016), *Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn thể thao tự chọn bóng chuyền cho nam sinh viên năm thứ hai trường Đại học Quy Nhơn*, Tạp chí Khoa học và đào tạo TDTT, Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 4, 44-48 |  |
| 21 | Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Nghĩa (2016), *Lựa chọn bài tập chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay cho nam học sinh lớp 12 trường THPT Chu Văn An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đăklăk*, Tạp chí Khoa học và đào tạo TDTT, Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 6, 32-37 |  |
| 22 | Nguyễn Ngọc Sơn, Phạm Văn Tuấn (2017), *Sự biến đổi về hình thái và chức năng cơ thể của sinh viên năm thứ nhất khoa GDTC trường Đại học Quảng Nam sau một năm học tập,* Tạp chí khoa học thể thao - Viện Khoa học TDTT, số 01, 78-80 |  |
| 23 | Nguyễn Ngọc Sơn, Đặng Quốc Việt (2017), *Nghiên cứu biện pháp nâng cao thể lực cho học sinh trường THPT Phạm Kiệt, Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi,* Tạp chí khoa học thể thao - Viện Khoa học TDTT, số 02, 58-62 |  |
| 24 | Nguyễn Ngọc Sơn, (2017), *Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển câu lạc bộ cầu lông tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đăklăk*, Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn Luyện Thể Thao, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, số 2, 16-18 |  |
| 25 | Nguyễn Ngọc Sơn, Đỗ Thanh Bình (2017), *Nghiên cứu giải pháp nâng cao thể chất giờ học ngoại khóa cho nữ học sinh trường THPT Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh*, Tạp chí Khoa học và đào tạo TDTT, Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 1, 45-53 |  |
| 26 | Nguyễn Ngọc Sơn (2017), *Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng chuyền k37 trường Đại học Quy Nhơn*, Tạp chí Khoa học và đào tạo TDTT, Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 3, 50-56 |  |
| 27 | Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Tùng (2017), *Nghiên cứu lựa chọn nội dung hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao thể lực cho nữ sinh viên khóa 47 trường Đại học Y Dược Thái Nguyên,* Tạp chí Khoa học và đào tạo TDTT, Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 3, 64-68 |  |
| 28 | Nguyễn Ngọc Sơn (2017), *Lựa chọn nội dung tập luyện ngoại khóa nhằm nâng cao thể lực cho nữ học sinh lớp 11 Trường Quốc học**Quy Nhơn*, Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn Luyện Thể Thao, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, số 5, 30-34 |  |
| 29 | Nguyễn Ngọc Sơn, Lưu thiên Sương, Cao Thị Thắng (2017), *Xây dựng tiêu chí đánh giá những trở ngại khi tham gia thể thao chuyên nghiệp của VĐV một số đội tuyển tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia TP. Hồ Chí Minh*, Tạp chí Khoa học và đào tạo TDTT, Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh, số 1, 11-13 |  |
| 30 | Nguyễn Ngọc Sơn, (2017), *Đánh giá thực trạng phát triển hình thái và thể lực của học sinh lớp 10 và 11 trường THPT số 2 Đức Phổ sau một năm học*, Tạp chí khoa học thể thao - Viện Khoa học TDTT, số 05, 86-90 |  |
| 31 | Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Trường Giang (2019), *Demand for extra-curricular sportsparticipation by university students at Technical Universities of Thai Nguyen city,* Proceedings International scientific conference: Sports in the context of the industrial revolution 4.0, 187-190 |  |
| 32 | Nguyễn Ngọc Sơn (2019), *Assessing the suitability of some Binh Dinh traditional martial art exercises for the health of the elderly*, Proceedings International scientific conference: Sports in the context of the industrial revolution 4.0, 68-72 |  |
| 33 | Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Duy Linh, Nguyễn Trọng Thủy (2020), *Lựa chọn và đánh giá hiệu quả các giải pháp phát triển bền vững môn Võ cổ truyền tỉnh Bình Định*, Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện Thể thao, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, số đặc biệt, 120-126 |  |
| 34 | Nguyễn Ngọc Sơn, Hồ ngọc Cường, Lê Minh Tú (2020), *Sự biến đổi về hình thái và thể lực của nam sinh viên năm thứ nhất Khoa GDTC-QP Trường Đại học Quy Nhơn sau một năm học tập,* Tạp chí Khoa học trường Đại học Quy Nhơn, Số 4, 114-118 |  |
| 35 | Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Duy Linh, Trương Hồng Long (2021), *Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững môn Võ cổ truyền tỉnh Bình Định*, Tạp chí khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao**,**Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, số 16 |  |
| 36 | Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Trường Giang (2021), *越南太原大学生身体素质现状的研究,* 武当 杂志中国 |  |
| 37 | Trần Quốc Tuấn (2010), *Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm - Thực trạng và giải pháp*, Tạp chí Giáo dục, số 248, tr. 17-19. |  |
| 38 | Trần Quốc Tuấn (2012), *“Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên lịch sử và việc đổi mới dạy học lịch sử ở trường THPT hiện nay”* *NXB Giáo dục Việt Nam*, tr. 754-761, Mã số: 8I812H22 |  |
| 39 | Trần Quốc Tuấn (2015), *Rèn luyện kĩ năng dạy học lịch sử cho sinh viên sư phạm*, Tạp chí Giáo dục, số Đặc biệt, tr. 105-106,111. |  |
| 40 | Trần Quốc Tuấn (2015), *“Rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm ở các trường đại học nước ta hiện nay”*, *NXB Thông tin và Truyền thông*, tr. 449-455, ISBN: 978-604-80-1310-3 |  |
| 41 | Trần Quốc Tuấn (2016), *Giáo dục nội dung biển và hải đảo cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông*, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 67, tr. 36-40. |  |
| 42 | Trần Quốc Tuấn (2017), *Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông*, Tạp chí Quản lý Giáo dục, số 3, tr. 28-33. |  |
| 43 | Trần Quốc Tuấn (2017), *Tư tưởng Hồ Chí Minh về truyền thống dân tộc và giáo dục truyền thống dân tộc*, Tạp chí Giáo dục, số 404, tr. 01-05 |  |
| 44 | Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Phượng (2019), “*Quan điểm phê bình và sửa chữa trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong học tập, nghiên cứu lý luận hiện nay”*, *NXB Đại học Huế*, tr. 502-510, ISBN: 978-604-974-207-1 |  |
| 45 | Trần Quốc Tuấn (2020), *Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông*, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, số 6, tập 14, tr.80-87. |  |
| 46 | Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Sỹ Đức, Nguyễn Thị Hòa (2022), Đổi mới mô hình thực tập sư phạm của Trường Đại học Quy Nhơn, Việt Nam, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Ngơn, số 2, tập 16, tr. 66-77. |  |
| 47 | Mai Xuân Miên, Mấy vấn đề có tính nguyên tắc định hướng tiếp nhận của học sinh trong giờ giảng văn, T/c NCGD, số 11/1999, tr. 8-9. |  |
| 48 | Mai Xuân Miên, Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tác phẩm tự sự cho học sinh, T/c NCGD, số 225 (kỳ 1-2/2011), tr.44-45, 53. |  |
| 49 | Mai Xuân Miên, Hệ thống câu hỏi, bài tập trong dạy học thơ trữ tình theo hướng phát triển kĩ năng đọc hiểu cho học sinh, T/c Giáo chức Việt Nam, số 5/2017, tr. |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Cost-benefit Analysis: Concep and pratical, 2018 | Boadman, Greenberd |  |  | Phân tích lợi ích - chi phí trong giáo dục | QLLC-526 |  |  |
| 2 | Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng GD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học. |  |  |  | Quản lý cơ sở vật chất - thiết bị trong giáo dục (nâng cao) | QLVL-527 |  |  |
| 3 | 2161-QĐ-BGDĐT, ngày 26/05/2017, Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 |  |  |  | Lập kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường | QLKC-529 |  |  |
| 4 | Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo |  |  |  | Lập kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường | QLKC-529 |  |  |
| 5 | Chiến lược phát triển giáo dục 2010 – 2020, Nxb Giáo dục, HN |  |  |  | Lập kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường | QLKC-529 |  |  |
| 6 | Các trang web về giáo dục http:/www.edu.net.vn  ttp:/www.moet.gov.vn |  |  |  | Lập kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường | QLKC-529 |  |  |
| 7 | Quản lý và lãnh đạo nhà trường hiệu quả, 2017 | Trần Kiểm | NXB Đại học Sư phạm |  | Thực tập 1, 2 | QLTT - 541  QLTT -542 |  |  |
| 8 | Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư |  |  |  | Kỹ thuật xây dựng, quản lý văn bản giáo dục và đào tạo | QLVB 519 |  |  |
| 9 | 2161-QĐ-BGDĐT, ngày 26/05/2017, Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 |  |  |  | Đổi mới quản lý giáo dục và đào tạo | QLĐM-539 |  |  |
| 10 | Chiến lược phát triển giáo dục 2010 – 2020, Nxb Giáo dục, HN |  |  |  | Đổi mới quản lý giáo dục và đào tạo | QLĐM-539 |  |  |
| 11 | Giáo trình Xã hội học quản lý, 2017 | Vũ Hào Quang | NXB Đại học Quốc gia Hà Nội |  | Xã hội học quản lý | QLXQ - 523 |  |  |
| 12 | *Tập bài giảng Quản lý phát triển nhân lực giáo dục trong thế kỷ XXI*, 2022 (Tài liệu lưu hành nội bộ). | Trần Quốc Tuấn | Trường Đại học Quy Nhơn |  | Quản lý phát triển nhân lực giáo dục trong thế kỷ XXI | QLNL-533 |  |  |
| 13 | Luật giáo dục. Luật số 43/2019/QH14 | Quốc hội |  |  | Kinh tế học giáo dục nâng cao | QLKG - 535 |  |  |
| 14 | Giáo trình Hoạch định và Phân tích chính sách công, 2017 | Học viện Hành chính | NXB Khoa học-Kỹ thuật, Hà Nội |  | Chính sách và chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo | QLCS - 538 |  |  |
| 15 | Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục | Nguyễn Công Khanh |  |  | Thanh tra, kiểm tra và đánh giá giáo dục và đào tạo | QLKĐ-531 |  |  |
| 16 | Luật giáo dục | 2019 | Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. |  | Thanh tra, kiểm tra và đánh giá giáo dục và đào tạo | QLKĐ-531 |  |  |
| 17 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, 2019 | Phạm Viết Vượng | NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội |  | Học phần tốt nghiệp (đề án) | QLKT -543 |  |  |
| 18 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học GD, 2019 | Trần Khánh Đức | NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. |  | Học phần tốt nghiệp (đề án) | QLKT -543 |  |  |
| 19 | Khoa học tổ chức và quản lý trong giáo dục, 2019 | Trần Kiểm | NXB Đại học sư phạm, Hà Nội. |  | Học phần tốt nghiệp (đề án) | QLKT -543 |  |  |
| 20 | Phương pháp nghiên cứu xã hội học, 2018 | Phạm Văn Quyết - Nguyễn Quý Thanh | NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. |  | Học phần tốt nghiệp (đề án) | QLKT -543 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** |  | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |

|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **PHỤ LỤC 3**  **XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**  *(Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2022* |

**XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

Ngành: **VĂN HỌC** **VIỆT NAM** Mã ngành: **7229030**

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

**1. Về giảng viên**

**Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên,**  **ngày sinh** | **Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;**  **Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ,**  **nước,**  **năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** |
| **Tuyển dụng** | **Hợp đồng** | **Bộ** | **Cơ sở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 | Nguyễn Thị Vân Anh  21/08/1976 | 211522674  Việt Nam | PGS  2017 | TS,  Việt Nam, 2015 | Ngữ văn | 15/9/1997 |  | 3701003307 | 25 | 0 | 03 |  |
| 2 | Võ Minh Hải  24/5/1981 | 052081011266; Việt Nam |  | TS,  Việt Nam, 2015 | Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam | 10/2003 |  | 3707000989 | 19 | 02 | 04 |  |
| 3 | Đặng Thị Thanh Hoa, 18/11/1983 | 042183017259; Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2021 | Ngôn ngữ học | 10/2006 |  | 5208003394 | 16 | 0 | 03 |  |
| 4 | Trần Thị Quỳnh Lê  11/11/1984 | 215614941  Việt Nam |  | TS  Việt Nam  2019 | Văn học  Việt Nam | 15/6/2010 |  | 5210007266 | 11 | 0 | 03 |  |
| 5 | Võ Như Ngọc  20/11/1982 | 205106125  Việt Nam |  | Tiến sĩ,  Việt Nam,  2016 | Văn học Việt Nam | 01/10/2012 |  | HC4553707007919 | 10 | 01 | 02 |  |
| 6 | Trần Thị Tú Nhi, 25/10/1981 | 052181005691  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2006 | Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam | 30/10/2003 |  | 3707000946 | 13 | 01 | 02 |  |
| 7 | Chu Lê Phương  05/3/1985 | 211894257  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2018 | Văn học  Việt Nam | 05/10/2007 |  | 5208003454 | 15 | 0 | 01 |  |
| 8 | Nguyễn Thanh Sơn  27/4/1962 | 051062011477  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2001 | Ngữ văn | 01/9/1984 |  | 3796032321 | 38 | 02 | 01 |  |
| 9 | Nguyễn Đình Thu  20/05/1985 | 215592979  Việt Nam |  | Tiến sĩ,  Việt Nam,  2015 | Văn học Việt Nam | 15/06/2010 |  | 5210007267 | 12 | 01 | 02 |  |
| 10 | Nguyễn Thị Nguyệt Trinh  07/06/1980 | 211626646  Việt Nam |  | TS,  Việt Nam,  2017 | Văn học Trung Quốc | 01/11/2003 | 01/11/2003 | 3707000939 | 19 | 0 | 2 |  |
| 11 | Lê Nhật Ký  17/7/1964 | 045064002928; Việt Nam |  | Tiến sĩ; Việt Nam, 2011 | Ngữ văn | 1989 |  | 3796032271 | 33 | 02 | 01 |  |
| 12 | Châu Minh Hùng  28/5/1968 | 052068024909; Việt Nam |  | Tiến sĩ; Việt Nam, 2012 | Ngữ văn | 1992 |  | 3796032311 | 30 | 01 | 06 |  |
| 13 | Nguyễn Văn Đấu  06/01/1959 | 035059005451: Việt Nam |  | Tiến sĩ; Việt Nam, 2001 | Ngữ văn | 1981 |  | Hưu trí | 42 | 03 | 01 |  |
| 14 | Phạm Thị Ngọc Hoa  25/7/1965 | 211662762; Việt Nam |  | Tiến sĩ; Việt Nam, 2012 | Ngữ văn | 1999 |  | 3796008599 | 23 | 02 | 0 |  |
| 15 | Mai Xuân Miên  12/10/1961 | 045061000576; Việt Nam |  | Tiến sĩ; Việt Nam, 2001 | Giáo dục học | 1983 |  | 3796032050 | 39 | 02 | 01 |  |
| 16 | Hà Ngọc Hòa  02/9/1963 | 191231049; Việt Nam |  | Tiến sĩ; Việt Nam, 2008 | Ngữ văn | 1990 |  |  | 32 | 01 | 02 | TG |
| 17 | Trần Viết Thiện  01/7/1978 | 045078009493; Việt Nam |  | Tiến sĩ; Việt Nam, 2012 | Ngữ văn | 2000 |  | 4101000395 | 22 | 03 | 03 | TG |
| 18 | Nguyễn Định  02/6/1961 | 054061002167; Việt Nam |  | Tiến sĩ; Việt Nam, 2009 | Văn hóa học | 1985 |  | 3900003214 | 37 | 01 | 02 | TG |
| 19 | Nguyễn Hữu Sơn  16/10/1959 | 024059000069; Việt Nam | PGS 2004 | Tiến sĩ; Việt Nam, 1998 | Ngữ văn | 1983 |  | 0101000283 | 39 | 01 | 04 | TG |
| 20 | Võ Xuân Hào  20/10/1964 | 045064003953 | PGS  2013 | Tiến sĩ, Việt Nam, 1997 | Ngôn ngữ học | 1987 |  | 3796032158 | 35 | 03 | 01 |  |

**Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo**

| **Số TT** | **Họ và tên** | **Học phần/môn học giảng dạy** | **Thời gian giảng dạy**  **(học kỳ, năm học)** | **Số tín chỉ**  (Đánh dấu X vào ô phù hợp) | | | | **Giảng viên**  **cơ hữu ngành phù hợp chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình/chuyên môn phù chủ trì giảng dạy/hướng dẫn luận văn, luận án** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | | **Tự chọn** | |
| **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** | **Học trực tiếp** | **Học trực tuyến** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| *1* | Nguyễn Đình Thu | Loại hình tác gia văn học trung đại Việt Nam | Học kì 1 | 2 |  |  |  |  |
| Trần Thị Tú Nhi |
| *2* | Võ Minh Hai | Nghiên cứu văn học Việt Nam từ hướng tiếp cận liên ngành | Học kì 1 | 2 |  |  |  |  |
| Nguyễn Thị Nguyệt Trinh |
| *3* | Nguyễn Hữu Sơn | Thi pháp và thể loại văn học Việt Nam | Học kì 1 |  |  | 2 |  |  |
| Châu Minh Hùng |
| *4* | Trần Viết Thiện | Tương tác thể loại trong văn học Việt Nam đương đại | Học kì 1 |  |  | 2 |  |  |
| Chu Lê Phương |
| *5* | Hà Ngọc Hòa | Các phạm trù văn hóa trong văn học trung đại Việt Nam | Học kì 1 |  |  | 2 |  |  |
| Phạm Thị Ngọc Hoa |
| Võ Minh Hải |
| *6* | Nguyễn Hữu Sơn | Thời sự văn học | Học kì 1 |  |  | 2 |  |  |
|  | Phạm Thị Ngọc Hoa |
| *7* | Nguyễn Văn Đấu | Phương pháp nghiên cứu và phân tích TPVH | Học kì 2 | 2 |  |  |  |  |
| Châu Minh Hùng |
| *8* | Nguyễn Thanh Sơn | Văn học Việt Nam và vấn đề hiện đại hóa | Học kì 2 | 2 |  |  |  |  |
| Võ Như Ngọc |
| *9* | Chu Lê Phương | Phong trào thơ mới và việc đổi mới thi pháp thơ trữ tình | Học kì 2 | 2 |  |  |  |  |
| Võ Như Ngọc |
| *10* | Trần Thị Tú Nhi | Văn học Việt Nam và những vấn đề tâm linh | Học kì 2 | 2 |  |  |  |  |
| Võ Minh Hải |
| *11* | Nguyễn Định | Nghiên cứu và giảng dạy văn học dân gian Việt Nam theo hướng liên ngành | Học kì 2 |  |  | 2 |  |  |
| Võ Như Ngọc |
| *12* | Chu Lê Phương | Phê bình văn học từ sau năm 1975 đến nay | Học kì 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | Trần Thị Quỳnh Lê |
| *13* | Trần Thị Quỳnh Lê | Văn học Việt Nam – Hiện tượng và bút pháp | Học kì 3 | 2 |  |  |  |  |
| Chu Lê Phương |
| *14* | Võ Như Ngọc | Nghệ thuật tượng trung trong thơ Việt Nam hiện đại | Học kì 3 | 2 |  |  |  |  |
| Nguyễn Thanh Sơn |
| *15* | Nguyễn Thị Nguyệt Trinh | Tiếp cận thể loại thơ ca cổ điển Việt Nam | Học kì 3 |  |  | 2 |  |  |
| Phạm Thị Ngọc Hoa |
| *16* | Võ Minh Hải | Ngôn ngữ với văn chương | Học kì 3 |  |  | 2 |  |  |
| Nguyễn Thị Vân Anh |
| *17* | Mai Xuân Miên | Dạy học đọc hiểu văn bản văn học ở trường phổ thông từ góc nhìn lý thuyết người đọc | Học kì 3 |  |  | 2 |  |  |
| Nguyễn Thị Nguyệt Trinh |
| *18* | Châu Minh Hùng | Các lý thuyết nghiên cứu, phê bình văn học hiện đại | Học kì 3 |  |  | 2 |  |  |
| Nguyễn Văn Đấu |
| *19* | Lê Nhật Ký | Văn học địa phương ứng dụng | Học kì 3 |  |  | 2 |  |  |
| Võ Minh Hải |
| *20* | Trần Thị Quỳnh Lê | Văn học Việt Nam sau 1975 với vấn đề giảng dạy văn học ở trường phổ thông | Học kì 3 |  |  | 2 |  |  |
|  | Võ Như Ngọc |
| *21* | Võ Minh Hải | Từ Hán Việt với việc dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông | Học kì 3 |  |  | 2 |  |  |
| Trần Thị Tú Nhi |
| *22* | Nguyễn Thị Vân Anh | Dạy học các loại hình văn bản trong chương trình Ngữ văn phổ thông | Học kì 3 |  |  | 2 |  |  |
| Đặng Thị Thanh Hoa |
| *23* | Võ Minh Hải | Thực tập 1 | Học kì 3 | 4 |  |  |  |  |
| Trần Thị Tú Nhi |
| Nguyễn Đình Thu |
| Chu Lê Phương |
| Trần Thị Quỳnh Lê |
| Võ Như Ngọc |
| Nguyễn Thanh Sơn |
| *24* | Võ Minh Hải | Thực tập 2 | Học kì 4 | 3 |  |  |  |  |
| Trần Thị Tú Nhi |
| Trần Thị Quỳnh Lê |
| Nguyễn Thị Nguyệt Trinh |
| Chu Lê Phương |
| Nguyễn Đình Thu |
| Võ Như Ngọc |
| Lê Nhật Ký |
| Châu Minh Hùng |
| Nguyễn Thanh Sơn |
| *25* | Võ Minh Hải | Đề án tốt nghiệp | Học kì 4 | 9 |  |  |  |  |
| Trần Thị Tú Nhi |
| Trần Thị Quỳnh Lê |
| Nguyễn Thị Nguyệt Trinh |
| Chu Lê Phương |
| Nguyễn Đình Thu |
| Võ Như Ngọc |
| Lê Nhật Ký |
| Châu Minh Hùng |
| Nguyễn Thanh Sơn |

**Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại** | **Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp** | **Ngành/**  **Chuyên ngành** | **Ghi chú** |
| 1 | **Nguyễn Doãn Thuận**  Ngày sinh : 26/3/1983, Trưởng khoa | Tiến sĩ, Việt Nam, 2015 | Lịch sử Việt Nam |  |
| 2 | **Võ Minh Hải**  Ngày sinh: 24/5/1981, Phó Trưởng khoa | Tiến sĩ, Việt Nam, 2015 | Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam |  |
| 3 | **Nguyễn Đình Khoa**  Ngày sinh: 06/5/1981, Phó Trưởng khoa | Tiến sĩ, Việt Nam, 2019 | Xã hội học |  |

**Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số quyết định, ngày phê duyệt đề tài, mã số** | **Đề tài cấp Bộ/đề tài cấp cơ sở** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề**  **tài** | **Số quyết định, ngày thành lập HĐKH nghiệm thu đề tài** | **Ngày nghiệm thu đề tài (theo biên bản nghiệm thu)** | **Kết quả nghiệm thu, ngày** | **Tên thành viên tham gia nghiên cứu đề tài (học phần/môn học được phân công)** | **Ghi chú** |
| 1 | Mã số:  T2010 -271.11 | Đề tài cấp cơ sở | Sự kiện lời nói thỉnh cầu trong hội thoại | Nguyễn Thị Vân Anh |  |  | Xuất sắc  28/02/2011 |  |  |
| 2 | Mã số:  T2013.408.17 | Đề tài cấp cơ sở | Tín hiệu ngôn ngữ thẩm mĩ “mùa xuân” trong thơ Xuân Diệu | Nguyễn Thị Vân Anh |  |  | Tốt  09/01/2014 |  |  |
| 3 | Mã số :  T2014.442.20 | Đề tài cấp cơ sở | Tín hiệu thẩm mĩ thuộc trường nghĩa hiện tượng tự nhiên trong ca dao Nam Trung Bộ | Nguyễn Thị Vân Anh |  |  | Xuất sắc  29/05/2015 |  |  |
| 4 | Mã số: T09.25312 | Cấp cơ sở | Tìm hiểu nhân danh, địa danh Nam Trung bộ từ góc nhìn văn hoá | Võ Minh Hải | Số: 1468/QĐ – ĐHQN, ngày 06/9/2010 | 24.9.2010 | Tốt | Địa danh học |  |
| 5 | Mã số: T2011.316.26 | Cấp cơ sở | Ngôn ngữ thơ Thiền Lý Trần & Đường Tống từ góc nhìn so sánh | Võ Minh Hải | Số: 488/QĐ – ĐHQN, ngày 27/3/2012 | 30/3/2012 | Tốt |  |  |
| 6 | Mã số: B.2010.28.24 | Cấp Bộ | Ca dao dân ca  Nam Trung bộ | Nguyễn Ngọc Quang |  |  | Tốt | Võ Minh Hải, Trần Xuân Toàn, Huỳnh Chương Hưng, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Mai  Lê Từ Hiển |  |
| 7 | Mã số: T2012.367.38 | Cấp cơ sở | Sự Giao thoa giữa Đông và Tây trong ngôn ngữ thơ Xuân Diệu | Lê Minh Kha |  |  | Tốt | Võ Minh Hải, Nguyễn Thị Nguyệt Trinh |  |
| 8 | Số: 631/ QĐ – ĐHQN, ngày 01/4/2014  Mã số: T2014.440.18 | Cấp cơ sở | Hệ thống thể loại văn học Hán Nôm trong Sách giáo khoa Ngữ văn bậc THPT | Võ Minh Hải | Số: 4761/QĐ – ĐHQN, ngày 28/9/2015 | 09/10/2015 | Tốt | *Hán Nôm* |  |
| 9 | Mã số: T.2019.638.33 |  | Văn tế Hán Nôm Bình Định: Đặc điểm và diện mạo | Võ Minh Hải | Số: 2534/QĐ- ĐHQN, ngày 27/10/2020 | 03/11/2020 | Tốt | *Hán Nôm* |  |
| 10 | Mã số:  B.2019-DQN-08 | Cấp Bộ | Văn học Hán Nôm của miền Nam trung bộ trong tiến trình văn học cổ điển Việt Nam | Võ Minh Hải | Số: 4632/ QĐ – BGDĐT, ngày 09/12/2021 | 22/12/2021 | Xuất sắc | Nguyễn Thanh Sơn, Trần Xuân Toàn, Trần Thị Tú Nhi, Nguyễn Đình Thu, Lê Minh Kha, Trần Thị Tú Nhi  (*Hán Nôm*) |  |
| 11 | Mã số  T2010.261.01 | Cơ sở | Truyện viết cho thiếu nhi của Phạm Hổ | Lê Nhật Ký | 14/QĐ-ĐHQN, ngày 6/1/2011 | 14/1/ 2011 | Xuất sắc, ngày 14/1/2011 | Không |  |
| 12 | T2012.345.16 | Cơ sở | Các yếu tố thi pháp Đồng dao trong thơ thiếu nhi Việt Nam hiện đại | Phạm Thị Ngọc Hoa | QĐ-ĐHQN, Ngày 13/3 /2013 | 13/3/ 2013 | Xuất sắc  13/3/2013 | Không |  |
| 13 | T2019.648.43 | Cơ sở | Tổ chức hoạt động “Làm quen văn học” cho trẻ Mầm non theo hướng trải nghiệm sáng tạo | Phạm Thị Ngọc Hoa | QĐ – ĐHQN, 4/2020 | 4/2020 | Đạt  4/2020 | Không |  |
| 14 | Mã số GT: G2015.68.12 | Giáo trình Giáo dục học Đại học  (Lưu hành nội bộ, Trường ĐHQN) | Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học | Phạm Thị Ngọc Hoa | Theo QĐ số 34/QĐ – ĐHQN, ngày 12/1/2016 | 12/1/2016  Giáo trình (Số 941/QĐ – ĐHQN) | 12/1/2016 | Không |  |
| 15 | Mã số  T2018.594.43 | Cơ sở | Khai thác truyện đồng thoại vào việc rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh tiểu học | Lê Nhật Ký |  | 9/2018 | Đạt  9/2018 | Không |  |
| 16 | Số 427/ QĐ-BVHTTDL, ngày 14/6/2010 | Đề tài cấp Bộ | Bảo tồn di sản võ cổ truyền Bình Định. | Võ Như Ngọc | 2630/BVHTTDL-KHCNMT, ngày 24/9/2011 | (Văn bản công nhận kết quả nghiệm thu ngày 24/9/2011 | Tốt |  |  |
| 17 | 2640/ QĐ-UBND, ngày 07/9/2015 | Đề tài cấp cơ sở | Thế giới nghệ thuật trong sáng tác của Trường thơ Loạn được hình thành ở Quy Nhơn, Bình Định. | Võ Như Ngọc | 8600/QĐ-UBND, ngày 28/6/2016 | 29/6/2016 | Xuất sắc |  |  |
| 18 | - Số 472/QĐ-ĐHQN, ngày 26 tháng 3 năm 2012  - Mã số đề tài: T2012.370.41 | Đề tài cấp cơ sở | So sánh hình tượng nhân vật nữ trong truyện ngắn Trần Thùy Mai và Nguyễn Ngọc Tư | Trần Thị Quỳnh Lê | - sô 916/QĐ-DHQN ngày 26 tháng 04 năm 2013 | 10 – 5 - 2013 | Tốt | - Văn học hiện đại Việt Nam  - Văn học hiện đại Việt Nam 4 |  |
| 19 | - Số 63/QĐ – ĐHQN, ngày 01 tháng 4 năm 2014  - Mã số đề tài: T2014.443.21 | Đề tài cấp cơ sở | Ý thức nữ quyền trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 2000 – 2012 | Trần Thị Quỳnh Lê | - số 5268/QĐ-DHQN ngày 28 tháng 10 năm 2015 | 17-11-2015 | Tốt | - Văn học hiện đại Việt Nam  - Văn học hiện đại Việt Nam 4 |  |
| 20 | Số 390/QĐ – ĐHQN, ngày 20 tháng 3 năm 2018,  Mã số đề tài: T2018.584.33 | Đề tài cấp cơ sở | Cảm hứng thế sự trong thơ Việt Nam đương đại | Trần Thị Quỳnh Lê | - số 2742/QĐ-ĐHQN ngày 30 tháng 9 năm 2019 | 01-11-2019 | Khá | - Văn học hiện đại Việt Nam  - Văn học hiện đại Việt Nam 4 |  |
| 21 | Số 637/ QĐ-ĐHQN, ngày 18/04/2011, T2010.272.12 | Đề tài cấp cơ sở | Du ký quốc ngữ của Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục trên *Nam phong* tạp chí. | Trần Thị Tú Nhi | 637/ QĐ-ĐHQN, ngày 18/4/2011 | 22/4/2011 | Tốt | Võ Minh Hải |  |
| 22 | 696/ QĐ-ĐHQN, ngày 4/4/2013  T.2013.407.16 | Đề tài cấp cơ sở | Thơ Nôm Nguyễn Khuyến trên tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam | Trần Thị Tú Nhi | 980/QĐ-ĐHQN, ngày 28/4/2014 | 09/05/2013 | Xuất sắc | Võ Minh Hải |  |
| 23 | Số 472/ QĐ-ĐHQN, ngày 26/3/2012, T2012.369.40 | Đề tài cấp cơ sở | Hình tượng thiên nhiên trong thơ Đào Tấn | Nguyễn Đình Thu | 776/ QĐ-ĐHQN, ngày 11/4/2013 | 23/4/2013 | Xuất sắc |  |  |
| 24 | 681/ QĐ-ĐHQN, ngày 20/4/2020 | Đề tài cấp cơ sở | *Truyền kỳ mạn lục* của Nguyễn Dữ từ góc nhìn văn hóa | Nguyễn Đình Thu | 2926/QĐ-ĐHQN, ngày 10/11/2021 | 19/11/2021 | Khá | Nguyễn Lê Thiện Mỹ |  |
| 25 | Số 696/ QĐ-ĐHQN, ngày 04/4/2013, T2013.409.18 | Đề tài cấp cơ sở | Cảm thức thẩm mĩ trong thơ haiku | Nguyễn Thị Nguyệt Trinh | 776/ QĐ-ĐHQN, ngày 17/12/2014 | 22/12/2014 | Tốt |  |  |
| 26 | 797/ QĐ-ĐHQN, ngày 12/6/2017  T2017.529.32 | Đề tài cấp cơ sở | Thơ luật của Nguyễn Du – một số đặc điểm thi pháp thể loại | Nguyễn Thị Nguyệt Trinh | 2966/QĐ-ĐHQN, ngày 15/11/2021 | 25/11/2021 | Khá | TS. Võ Minh Hải |  |
| 27 | Số 797/ QĐ-ĐHQN, ngày 12/6/2017, T2017.528.31 | Đề tài cấp cơ sở | Cảm hứng tôn giáo trong sáng tác của Trường thơ Loạn | Chu Lê Phương |  | 16/10/2018 | Đạt |  |  |
| 28 | Số 566/ QĐ-ĐHQN, ngày 14/3/2022,T2022.765.21 | Đề tài cấp cơ sở | Thơ Bình Định thế kỷ XX – Diện mạo và đặc điểm | Chu Lê Phương |  | Tháng 3/2023 | Đang thực hiện | TS. Võ Minh Hải |  |

**Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình**

**công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công trình khoa học** | **Ghi chú** |
| **A** | **Sách nghiên cứu** | Sách PVĐT |
| 1 | Nguyen A (2016), *Tín hiệu ngôn ngữ thẩm mĩ trong ca dao Nam Trung Bộ,* Nxb Đại học Sư phạm | Sách PVĐT |
| 2 | Nguyen A (2017), *Sự kiện lời nói “Xin” trong giao tiếp,* Nxb Khoa học Xã hội | Sách PVĐT |
| 3 | Nguyen A (2017), Giáo trình: *Ngôn ngữ học văn bản,* Nxb Đại học Sư phạm | Sách PVĐT |
| 4 | Nguyen A (2020), *Phương thức thể hiện hành vi đánh giá trong Tiếng Việt,* Nxb Đà Nẵng | Sách PVĐT |
| 5 | Nguyen A, Nguyen T, Dang H, Tran L, Truong N (2020), *Tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm thơ ca ở trường Trung học phổ thông* (Sách tham khảo), Nxb Đà Nẵng | Sách PVĐT |
| 6 | Vo H (2009), Văn tuyển Hán Nôm (Giáo trình điện tử), Trường Đại học Quy Nhơn | (QĐ tuyển chọn số: 1689/ QĐ – ĐHQN ngày 04/12/2009) |
| 7 | Vo H (2020), Ngôn ngữ Truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa, Nxb KHXH, Hà Nội, 251 trang. | Sách PVĐT |
| 8 | Vo H (2021), Văn tế Hán Nôm Bình Định – Nghiên cứu và tuyển chú, Nxb KHXH, Hà Nội, 360 trang. | Sách PVĐT |
| 9 | Trần Thị Quỳnh Lê (2019), *Đặc điểm truyện ngắn nữ Việt Nam 1986,*1,NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng | Sách PVĐT |
| 10 | Trần Thị Quỳnh Lê (2019), *Đặc điểm nghệ thuật trong sáng tác của Phạm Thị Hoài,*1, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng | Sách PVĐT |
| 11 | Võ Như Ngọc (2020), *Trường thơ Loạn – thi pháp tượng trưng đa ký hiệu*, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. | Sách PVĐT |
| 12 | Nguyen T, Vo N, Tran N, Chu P(2019), *Một số vấn đề nghiên cứu văn học Việt Nam*, Lần 1, Nxb Hồng Đức, Hà Nội. | Sách PVĐT |
| 13 | Nguyễn Đình Thu (2020), *Thơ chữ Hán Đào Tấn - những điểm nhìn nghệ thuật*, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. | Sách PVĐT |
| **B** | **Bài báo** |  |
| 14 | Nguyen A (2002), *Tham thoại tiền dẫn nhập trong sự kiện lời nói xin, Tạp chí Ngôn ngữ*, số 4, trang 20 - 24 |  |
| 15 | Nguyen A (2007), *Tìm hiểu hệ thống từ láy trong Chinh phụ ngâm diễn âm tân khúc*, *Khoa Ngữ văn - Đại học Quy Nhơn*, Nxb Giáo dục |  |
| 16 | Nguyen A (2012), *Tín hiệu ngôn ngữ thẩm mĩ “trái tim” trong thơ Xuân Diệu*, Ngữ văn - *Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy*, Nxb Văn học |  |
| 17 | Nguyen A (2013), *Đặc trưng văn hóa vùng miền qua một số tín hiệu thẩm mĩ thuộc trường nghĩa thực vật trong ca dao Nam Trung Bộ, Tạp chí Ngôn ngữ*, số 12, trang 62 - 74 |  |
| 18 | Nguyen A (2014), *Tín hiệu ngôn ngữ thẩm mĩ Trăng trong ca dao Nam Trung Bộ, Tạp chí Nguồn sáng Dân Gian,* số 1, trang 30 - 39 |  |
| 19 | Nguyen A (2014), *Tín hiệu thẩm mĩ đôi biển - núi, biển - trời trong ca dao Nam Trung Bộ, Tạp chí Ngôn ngữ*, số 3, trang 67 - 80 |  |
| 20 | Nguyen A (2014), *Tín hiệu Biển trong ca dao Nam Trung Bộ, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư*, số 1, trang 75 - 83 |  |
| 21 | Nguyen A (2015), *Thêm một cách hiểu về bài ca dao Khăn trong chương trình Phổ thông Trung học, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư*, số 5, trang 111 - 115 |  |
| 22 | Nguyen A (2015), *Cảng thị Nước Mặn – một thời là cái nôi sáng tạo ra chữ Quốc ngữ, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống*, số 4, từ trang 110 - 112 |  |
| 23 | Nguyen A (2016), *Nước Mặn - Thanh Chiêm nơi khởi đầu sáng chế chữ Quốc ngữ, Ngôn ngữ và Đời sống*, số 1, trang 84 - 89 |  |
| 24 | Nguyen A (2016), *Khởi đầu công trình sáng chế chữ Quốc ngữ từ Bình Định đến Quảng Nam, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư*, số 6, trang 8 - 15 |  |
| 25 | Nguyen A (2017), *Những dạng thức của phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong tác phẩm Nam Cao, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư*, số 5, trang 137 - 147 |  |
| 26 | Nguyen A (2017), *Giá trị nghệ thuật của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong tác phẩm Nam Cao, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống,* số 9, trang 88 - 94 |  |
| 27 | Nguyen A (2019), *Từ ngữ nghề biển ở Bình Định, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư*, số 2, trang 14 - 21 |  |
| 28 | Nguyen A (2019), *Tìm hiểu “Tiếng Việt ròng” trong “Sách sổ sang chép các việc” của Philiphe Bỉnh,* Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: *Những vấn đề Ngôn ngữ học ở Việt Nam và Đông Nam Á* | ISBN: 978-604-73-6936-2 |
| 29 | Nguyen A (2020), *Trường nghĩa hiện tượng tự nhiên trong tác phẩm thơ ca ở trường PTTH, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư*, số 5, trang 145-151 |  |
| 30 | Nguyen A (2012), *Ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay và vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt,* *[trong] Hội thảo Ngôn ngữ toàn quốc tại Trường Đại học KHXH&NV Thành phố Hồ Chí Minh* |  |
| 31 | Nguyen A (2015), *Quá trình Latin hóa tiếng Việt và hình thành chữ Quốc ngữ thời kì đầu đến Sách sổ sang chép các việc của Philiphê Bỉnh,* *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo: *Chữ Quốc ngữ - Sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hóa Việt Nam, N*xb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |  |
| 32 | Nguyen A (2015), *Thời kỳ phôi thai của chữ Quốc ngữ ở Bình Định*, Hội thảo: *Bình Định với chữ Quốc ngữ.* | ISBN 978-604-58-5708-3 |
| 33 | Nguyen A (2017), *Bảo tồn và phát huy ngôn ngữ của người Chăm Hroi ở Bình Định trong bối cảnh hội nhập và phát triển*, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học Toàn quốc: *Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển,* Nxb Dân trí. |  |
| 34 | Nguyen A (2019), *Tín hiệu thẩm mĩ Rừng trong sáng tác Nguyên Ngọc*, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo: *Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển – Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc* | ISBN: 978-604-88-7739-2 |
| 35 | Nguyen A (2021), *Mối quan hệ giữa từ ngữ định danh con bài và hình vẽ con bài trong bài chòi Bình Định*, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “*Kinh tế, văn hóa và pháp luật trong phát triển bền vững – ELIS-2021*”, Nxb Tài chính |  |
| 36 | Nguyen A (2022), *Dấu ấn văn hóa trong không gian sinh tồn qua ngôn ngữ bài chòi Nam Trung Bộ*, *[trong]* Hội thảo khoa học quốc tế: *Văn hóa, giáo dục và du lịch với phát triển kinh tế,* Nxb Tài chính, trang 21-33 |  |
| 37 | Vo H (2008), “Hàm nghĩa văn hóa của hai chữ Đông và Tây trong văn học trung đại Việt Nam”, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, (1+2), tr.54-62 | ISSN:0868-3409 |
| 38 | Vo H (2011), “Hàm nghĩa văn hoá của Nam và Bắc trong ngôn ngữ văn học trung đại Việt Nam”, *[trong] Kỷ yếu Hội thảo Quốc* *tế: Những lằn ranh văn học*, Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh, tr.661 – 679. |  |
| 39 | Vo H (2013), “Phong cách văn hoá Nguyễn Du qua ngôn ngữ nhân vật Truyện Kiều”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, (9), Tr.76 – 83 | ISSN 0494-6928 |
| 40 | Vo H (2014), “Về một số ngữ liệu Hán Nôm trong SGK Ngữ văn 10 (Nâng cao)”, *[trong] Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Những vấn đề dạy và học Ngữ văn hiện nay*, Trường Đại học Phú Yên |  |
| 41 | Vo H (2017), “Tiếp nhận và ảnh hưởng của văn hoá bác học và văn hoá bình dân trong ngôn ngữ Truyện Kiều”, *[trong] Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập*, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Nxb KHXH, tr.104 – 109. |  |
| 42 | Vo H (2017), “Hệ thống ngữ liệu văn hoá bác học trong ngôn ngữ Truyện Kiều”, *[trong] Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc: Ngôn ngữ ở Việt Nam – Hội nhập và phát triển, tập 1*, Nxb Dân Trí, Tr.268 – 276 |  |
| 43 | Vo H (2018), “Sưu tầm và biên dịch tư liệu văn hoá Hán Nôm ở Bình Định – Nhìn lại và đi tiếp”, *[trong] Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Phật giáo và văn học Bình, Tập 1: Phật giáo và danh tăng Bình Định, danh lam cổ tự và di sản Hán Nôm Bình Định*, Nxb KHXH, Tr.668 – 677 |  |
| 44 | Vo H (2017), “Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn (1924 – 2013) và bộ ba công trình về Đào Tấn”, *[trong] Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Phật giáo và văn học Bình, Tập 2: Văn học Phật giáo Bình Định, Văn học Bình Định*, Nxb KHXH, Tr.343 – 347 |  |
| 45 | Vo H (2019), “Khuynh hướng văn hoá bình dân và văn hoá bác học trong ngôn ngữ Truyện Kiều”, Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, (4), tr.91 – 97 | ISSN 1013 – 4328 |
| 46 | Vo H, Nguyen B (2020), “Đặc điểm của văn tế Hán Nôm Bình Định”, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, (9), Tr.45 – 52 | ISSN 0866-8647 |
| 47 | Vo H, Vo H (2020), “Ngôn ngữ văn hóa trong tuồng Nôm “Liệu đố” của Nguyễn Diêu”, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, (4), tr.74 – 84 | ISSN 1859 – 2635 |
| 48 | Vo H (2020), “Văn học Hán Nôm miền Nam Trung bộ trong tiến trình văn học cổ điển Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, (6), tr.26 – 33 | ISSN 1859 – 2635 |
| 49 | Vo H (2020), “Khảo sát và đánh giá tư liệu văn tế Hán Nôm Bình Định”, *[trong] Nghiên cứu Hán Nôm năm 2020, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam – Viện Nghiên cứu Hán Nôm*, Nxb Thế giới, tr. 87-104 |  |
| 50 | Vo H (2021), “Nghệ thuật sử dụng ngữ liệu văn hóa trong Truyện Kiều”, Tạp chí Khoa học, Đại học Đà Lạt, tập 11, số 2, tr. 70 – 78 | ISSN 0866 – 787X |
| 51 | Vo H, Le K, Nguyen B, Vu D (2021), “The Characteristics of Sino – Nom Funeral Oration (祭文) in Bình Định, Vietnam”, Ilkogretim Online - Elementary Education Online, Year 2021; Vol 20 (Issue 4): pp. 1442-1446 http://ilkogretim-online.org  DOI: 10.17051/ilkonline.2021.04.164 |  |
| 52 | Vo H, Nguyen S (2022), “Gioakim Đặng Đức Tuấn – Tác gia tiêu biểu của văn học Hán Nôm Bình Định”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, (64), tr.50 – 54 | p.ISSN 1859-4794 |
| 53 | Vo H, Tran N (2022), “Tình hình nghiên cứu văn học Hán Nôm vùng Nam Trung bộ”, *[trong] Nghiên cứu Hán Nôm năm 2022], Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam – Viện Nghiên cứu Hán Nôm*, Nxb Thế giới, tr. 87-104. |  |
| 54 | Vo H, Nguyen K (2022), “Những ảnh hưởng của bối cảnh lịch sử xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX trong thơ Á Nam Trần Tuấn Khải”, *[trong]*  *Sáng tác của Á Nam Trần Tuấn Khảo trong tiến trình văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX*, Nxb Văn học, Hà Nội, tr. 350 – 361. |  |
| 55 | Vo H, Nguyen K (2022), “Những ảnh hưởng và cách tan từ văn học truyền thống trong thế giới nghệ thuật thơ Á Nam Trần Tuấn Khải”, *[trong] Sáng tác của Á Nam Trần Tuấn Khảo trong tiến trình văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX*, Nxb Văn học, Hà Nội, tr. 197 – 216. |  |
| 56 | Dang H (2017), “Từ địa phương trong bài chòi Bình Định”, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2017: *Ngôn ngữ ở Việt Nam – Hội nhập và phát triển*, Đại học Quy Nhơn ngày 16/9/2017, Nxb Dân Trí, tr.1360 - tr.1364 |  |
| 57 | Nguyen A, Dang H (2017), *Giáo trình Ngôn ngữ học văn bản*, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội |  |
| 58 | Dang H (2018), “Lớp từ ngữ mang phong cách khẩu ngữ trong bài chòi Nam Trung Bộ”, *Tạp chí Ngôn ngữ*, số 10(353), tr.68 – tr.80 |  |
| 59 | Dang H, Ho H (2019,) “Dấu ấn văn hóa thể hiện trong cách định danh con bài trong bài chòi Nam Trung Bộ”, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2019: *Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển*, Đại học Thủ Dầu Một ngày 8/6/2019, Nxb Dân Trí, tr.1812- tr.1817 |  |
| 60 | Dang H (2019), “Dấu ấn văn hóa biển trong ngôn ngữ bài chòi Bình Định”, *Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống*, số 6 (286), tr.108-112 |  |
| 61 | Dang H (2019) , “Đặc điểm ngôn ngữ của anh hiệu trong Hội chơi đánh bài chòi ở Nam Trung Bộ”, *Tạp chí Ngôn ngữ*, số 10(365 ), tr.44-53 |  |
| 62 | Dang H (2019), “Quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ ngữ được đánh dấu trong câu thai với tên gọi con bài trong bài chòi Nam Trung Bộ” (Semantic relation of marked words in "cau thai" which is called "con bai" in South Central Coast), *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: *Những vấn đề ngôn ngữ học ở Việt Nam và Đông Nam Á,* Đại học KHXH&NV-ĐHQGTPHCM ngày 21/12/2018,Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM*,* tr.205-214. |  |
| 63 | Dang H (2020), “Từ ngữ xưng hô trong bài chòi Nam Trung Bộ”, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo khoa học sau đại học năm 2019: *Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn*, Đại học KHXH&NV-ĐHQGTPHCM 2019, Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, tr.327-333 |  |
| 64 | Dang H, Huynh H (2021), “Cơ chế liên diễn ngôn trong bài chòi Nam Trung Bộ”, *Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống*, số 2 (286), tr.108-112 |  |
| 65 | Dang H, Huynh H (2021), “Một số hình thức liên diễn ngôn trong bài chòi Nam Trung Bộ”, *Tạp chí Ngôn ngữ*, số 5 (367), tr.54-70 |  |
| 66 | Dang H, Nguyen A (2021), “Mối quan hệ giữa từ ngữ định danh con bài và hình vẽ con bài trong bài chòi Bình Định”, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo quốc tế ELIS 2021 *Kinh tế, văn hóa và pháp luật trong phát triển bền vững*, Đà Lạt ngày 31/12/2021, Nxb Tài chính, tr.714-719 |  |
| 67 | Pham H (2016) ”Quan niệm thẩm mỹ của Nguyễn Trãi trong *Quốc Âm thi tập*”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quy Nhơn, Tập10/Số 3, tr.51 – 59. | ISSN 1859 – 0357 |
| 68 | Pham H (2017) “Triết lý Nguyễn Trãi qua biểu tượng thiên nhiên trong Quốc âm thi tập” Tạp chí Khoa học, Đại học Quy Nhơn, 10. | ISSN 1859 – 0357 |
| 69 | Pham H (2017) ”Nghệ thuật sử dụng từ Tiếng Việt trong thơ Nôm Nguyễn Trãi”, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc lần thứ 20 *“Ngôn ngữ ở Việt Nam - hội nhập và phát triển*”, Nxb Dân trí, ISBN 978 -604-88-5022 -7, tr. 423 - 427. |  |
| 70 | Pham H (2018), “Triết lí nhân sinh của cư dân Khơ me qua truyện cổ”, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo *Quốc tế Triết lí nhân sinh của ngươi Nam Bộ Việt Nam*, Trường ĐH An Giang, tháng 8/2018, Nxb Đại học Cần Thơ, ISBN: 978-604-965-094-9. |  |
| 71 | Pham H (2019) “Phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non qua hoạt động trải nghiệm văn học”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quy Nhơn(Số 2). | ISSN 1859 – 0357 |
| 72 | Le K (2018), “Triết lí nhân sinh Nam Bộ nhìn từ Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi”, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế *Triết lí nhân sinh của ngươi Nam Bộ Việt Nam*,Trường ĐH An Giang, tháng 8/2018, Nxb Đại học Cần Thơ, ISBN: 978-604-965-094-9, tr.192 – 197. |  |
| 73 | Le K (2018), “Giá trị truyện thơ Túi ba gang” của Nguyễn Bính, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo *Trăm năm Nguyễn Bính – truyền thống và hiện đại*, Trường ĐH Văn Lang, tháng 6/2018, tr. 369 – 376. |  |
| 74 | Le K (2018), “Dạy học truyện Tấm Cám theo hướng mở”, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo *Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong nhà trường hiện nay*, Trường ĐH Thủ Dầu Một, tháng 6/2018, tr.208 – 215. |  |
| 75 | Le K (2018), “Dấu ấn văn hóa Phật giáo trong Chuyện hoa, chuyện quả của Phạm Hổ”, *[trong] Kỷ yếu Hội thảo Phật giáo và văn học Bình Định*, Trường TC Phật học Bình Định, tháng 7/2018, tr.304 – 314. |  |
| 76 | Le K (2018), Tác giả Pierre Lục và tiểu thuyết Hai chị em lưu lạc”, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo *Ngôn ngữ và văn học Quảng Nam trong xu thế hội nhập, phát triển*, Trường ĐH Quảng Nam, tháng 4/2018, tr. 312 – 320. |  |
| 77 | Le K (2019), “Giá trị thẩm mĩ của từ láy trong truyện thiếu nhi Nguyễn Huy Tưởng”, Tạp chí Khoa học xã hội TP.HCM, số 6, ISSN 1859 – 0136, tr.48 – 56. |  |
| 78 | Le K (2020), “Nhà văn Phạm Hổ bàn về văn miêu tả”, Tạp chí Thế giới trong ta, số 200, ISSN 0868-3549, tr.66 – 69. |  |
| 79 | Le K (2021), “Phát triển loại hình du lịch văn học ở Bình Định”, *[trong] Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế*, Viện Phát triển du lịch Đà Lạt, tháng 8/2019, Nxb Văn hóa – Thông tin, ISBN: 978-604-80-5756-5, tr.148 – 152. |  |
| 80 | Le K (2021), “Pierre Lục và sách cho trẻ em”, *[trong] Kỷ yếu Hội thảo 550 năm danh xưng Quảng Nam*, Sở VH-DL Quảng Nam, tháng 12/2021, Nxb Đà Nẵng, tr.523 – 531. |  |
| 81 | Le K (2022), Truyện kể về loài vật của Võ Hồng”, *[trong] Kỷ yếu Hội thảo Hoài cố nhân 100 năm sinh Võ Hồng*, Trường ĐH Phú Yên, tháng 4/2022, tr.189 – 192. |  |
| 82 | Le K (2022), “Đặc điểm thơ viết về sông Hương thời kì 1900 – 1945”, *[trong]* Kỷ yếu Hội thảo *Văn chương xứ Huế nửa đầu thế kỉ XX*, Trường ĐH Khoa học Huế, tháng 6/2022, tr. 210 – 221. |  |
| 83 | Tran L (2019), ‘Đặc điểm ngôn ngữ trong truyện ngắn của các nhà văn nữ Việt Nam từ 1986 đến nay’. *[trong] kỷ yếu hội thảo ngôn ngữ toàn quốc năm 2019, Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển,*TP Hồ Chí Minh, 10/2019., NXB Dân Trí, Hà Nội, tập 1,tr 1299-1306 |  |
| 84 | Tran L (2018), *‘Hình tượng nhân vật nữ trong truyện ngắn Trần Thùy Mai và Nguyễn Ngọc Tư từ góc nhìn so sánh’, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội,* số 2 (57). Tr 104 – 112 |  |
| 85 | Tran L (2018), *‘Hình tượng nhân vật trẻ em trong truyện ngắn nữ Việt nam từ 1986 đến nay’, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.* số 22 (tháng 3/201), tr 44 – 50 |  |
| 86 | Tran L (2018), *‘Một số đề tài trong truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nay, Tạp chí nghiên cứu Văn học*. số 4 (554), tháng 4 – 2018. Tr 55 – 65 |  |
| 87 | Tran L (2019), ‘Phạm Thị Hoài và những dấu ấn cách tân ngôn ngữ trong sáng tác’. *[trong] kỷ yếu hội thảo ngữ học toàn quốc năm 2017, Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển,*TP Quy Nhơn, 08/2019., NXB Dân Trí, Hà Nội,tập 1 tr 1299-1306 |  |
| 88 | Tran L (2011), *“Mô hình hóa – phương thức đặc trưng trong nghệ thuật xây dựng nhân vật của Phạm Thị Hoài’, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn,* tập V, số 1, tr 30 - 38 |  |
| 89 | Tran N (2007), “Khả năng tự sự của thể thơ song thất lục bát trong tác phẩm “Chư quấc thại hội” của Trương Minh Ký”, *Tạp chí khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn*, Tập I, số 4, tr.84-97 |  |
| 90 | Tran N(2008), “Chư quấc thại hội” – tác phẩm du kí bằng thơ độc đáo của Trương Minh Kí”, *Hội Nghiên cứu và giảng dạy – thành phố Hồ Chí Minh*. Nxb. Văn hóa Sài Gòn, Nxb. Văn hóa Sài Gòn, tr.115-132 |  |
| 91 | Tran N (2008), “Du ký quốc ngữ - thể tài văn học tiên phong trong buổi giao thời”, *Tạp chí khoa học – Trường Đại học Quy Nhơn*, Tập II, số 4, tr. 75-82 |  |
| 92 | Trần Thị Tú Nhi (2011), “Nghệ thuật ngôn từ du ký quốc ngữ Việt Nam giai đoạn giao thời”, *[trong] Kỷ yếu hội thảo quốc tế - Trường ĐHSP. TP.HCM*, tr. 293-314 |  |
| 93 | Tran N (2012), “Thể tài du ký trong dòng mạch văn xuôi Hán Nôm thời trung đại”, Nxb. Văn học, tr. 131-144 |  |
| 94 | Tran N (2014), “Thắng cảnh Hương Sơn theo bước chân du hành của các văn nhân giai đoạn giao thời”, *Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM, số chuyên đề Bình luận văn học*, tr. 237-242 |  |
| 95 | Tran N (2015), “Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục (1878 – 1954), người lưu giữ quốc hồn quốc túy trong du ký quốc ngữ”, *Tạp chí khoa học Trường ĐHSP.TP.HCM*, số 4 (69), tr.17-25 |  |
| 96 | Tran N (2014), “Đóng góp của Trương Minh Ký với thể tài du ký quốc ngữ giai đoạn giao thời”, *Tạp chí Nghiên cứu văn học*, số 8 (510), tr. 38-62 |  |
| 97 | Tran N (2017), “Đôi nét về thể tài du ký trên Nam Phong tạp chí”, *Tạp chí Sông Hương*, Số 341, tr. 61 – 65 |  |
| 98 | Tran N (2017), “Phạm Quỳnh với thể tài du ký trên Nam Phong tạp chí”, *Nghiên cứu văn học*, số 7(545), tr.28-40 |  |
| 99 | Tran N (2018), “Du ký Hán Nôm và du ký quốc ngữ từ góc nhìn so sánh”, *Tạp chí KHXH Tp.HCM*, số 6(238), tr.27-35 |  |
| 100 | Tran (2019), “Tinh hoa văn hóa Việt thời trung đại trong “Vũ trung tùy bút” của Phạm Đình Hổ”, *Tạp chí KHXH Tây Nguyên*, số 2 (34), tr.36-45 |  |
| 101 | Tran N (2020), “Quan niệm triết mỹ về giáo dục trong “Vũ trung tùy bút” của Phạm Đình Hổ,” *Tạp chí KHXH Tp.HCM*, số 9 (265). tr.37-44 |  |
| 102 | Tran N (2021), “Phạm Thái và những bản từ khúc Nôm”, *Tạp chí Nhân lực KHXH*, số 12 (103), tr. 106-112 |  |
| 103 | Vo N (2012), “Cảm thức thời gian trong thơ Chế Lan Viên”, Tạp chí *Văn hiến Việt Nam*, Số 7 (485), tr. 111-114. |  |
| 104 | Vo N (2012), “Chế Lan Viên – nhà thơ đứng ngang tầm chiến lũy”, Tạp chí *Lý luận phê bình văn học nghệ thuật*, Số 3, tr. 39-41. |  |
| 105 | Vo N (2013), “Vẻ huyền ảo của biểu tượng Trăng – Hồn – Máu trong sáng tác Trường thơ Loạn”, *[trong] Kỷ yếu Hội thảo* “Yếu tố kỳ ảo và huyền thoại trong văn học” (tổ chức tại Đại học Khoa học Huế), tr. 171-179. |  |
| 106 | Vo N (2015), “Trường thơ Loạn – thi trung hữu họa”, Tạp chí *Văn hiến Việt Nam,* số 9 (248), tr. 26 – 29. |  |
| 107 | Vo N (2016), “Không gian và thời gian nghệ thuật trong sáng tác của Trường Thơ Loạn”, Tạp chí *Khoa học Xã hội và Nhân văn* (Đại học Huế), tập 112, Số 8, tr. 149-159. |  |
| 108 | Vo N (2015), “Trường thơ Loạn Bình Định với sự lạ hóa chữ quốc ngữ”, *[trong] Bình Định với chữ quốc ngữ,* Nxb Tổng hợp, TP. Hồ Chí Minh, tr. 266-269. |  |
| 109 | Nguyen S – Vo N (2018), “Địa văn hóa trong sáng tác của các nhà thơ Bình Định”, *[trong] Phật giáo và văn học Bình Định*, Nxb Khoa học Xã hội, tr. 364-376. |  |
| 110 | Vo N (2018), “Biểu tượng Hoa, Nhạc Hương trong sáng tác của Trường thơ Loạn Bình Định”, *Phật giáo và văn học Bình Định*, Nxb Khoa học Xã hội, tr. 364-376. |  |
| 111 | Vo N (2020), “Chế Lan Viên – từ tháp Chàm bí ẩn đến tháp Bayon bốn mặt”, *Sinh thể văn học – những nẻo đường tiếp nhận*, Nxb Khoa học Xã hội, tr. 260-271. |  |
| 112 | Vo N (2020), “Cảm thức hoài vãng trong *Điêu tàn*”, *Tinh hoa lần bước... đánh đường tìm hoa*, Nxb Khoa học Xã hội, tr. 215 - 219. |  |
| 113 | Tran B, Vo N (2020), “Tiếp nhận thi phái tượng trưng phương Tây trong Phong trào Thơ mới”, *Tinh hoa lần bước... đánh đường tìm hoa*, Nxb Khoa học Xã hội, tr. 235-243 |  |
| 114 | Tran B – Vo N (2020), “Cái tôi trữ tình trong thơ Chế Lan Viên”, *Sinh thể thơ ca… thanh âm tâm hồn*…, Nxb Khoa học Xã hội, tr. 134-151. |  |
| 115 | Vo N (2020), “Tiếp nhận thi phái tượng trưng trong quan niệm nghệ thuật của Trường thơ Loạn”, Văn học thế giới tiếp biến và đối thoại, tr.290-309. |  |
| 116 | Nguyen T (2012), “Đào Tấn thơ và từ”, Tạp chí *Nghiên cứu văn học*, Số 7 (485), tr. 111-114. |  |
| 117 | Nguyen T (2012), “Con người thiền nhân trong thơ Đào Tấn”, Tạp chí *Khoa học*, Trường Đại học Quy Nhơn, Số 3 (Tập VI), tr. 89-96. |  |
| 118 | Nguyen T (2014), “Hình tượng con người cá nhân trong thơ chữ Hán của Đào Tấn”, Tạp chí *Khoa học*, Trường Đại học Quy Nhơn, Số 3 (Tập VIII), tr. 5-12. |  |
| 119 | Nguyen T (2014), “Kiểu tác giả nhà nho hành đạo Đào Tấn”, Tạp chí *Nghiên cứu văn học*, Số 12, tr. 92-100. |  |
| 120 | Nguyen T (2014), “Từ hình tượng con người đến những bước khám phá về con người trong thơ ca trung đại”, Tạp chí *Khoa học*, Trường Đại học Quy Nhơn, Số 2 (Tập VIII), tr. 5-11. |  |
| 121 | Nguyen T (2014), “Những khó khăn trong việc tiếp nhận văn học trung đại Việt Nam ở sinh viên hiện nay”, Tạp chí *Dạy và học ngày nay*, Số 12, tr. 18-20. |  |
| 122 | Nguyen T (2015), “Không gian nghệ thuật trong thơ chữ Hán của Đào Tấn”, Tạp chí *Nhân lực khoa học xã hội*, Số 4, tr. 67-76. |  |
| 123 | Nguyen T (2015), “Thời gian nghệ thuật trong thơ chữ Hán Đào Tấn”, Tạp chí *Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh*, Số 6 (202), tr. 34-46. |  |
| 124 | Nguyen T (2016), “Thế giới biểu tượng trong thơ chữ Hán của Đào Tấn”, *[trong] Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa* (Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia – Đại học Sư phạm Đà Nẵng), Nxb Thông tin và truyền thông, Hà Nội, tr. 757-764. |  |
| 125 | Nguyen T (2016), “Về bút pháp nghệ thuật thơ chữ Hán Đào Tấn”, Tạp chí *Thông tin Khoa học xã hội*, Số 8, tr. 28-34. |  |
| 126 | Nguyen T (2017), “Nhìn lại vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam qua bài thơ *Bánh trôi nước*” của Hồ Xuân Hương, Tạp chí *Khoa học*, Trường Đại học Quy Nhơn, Tập 11, Số 2, tr.95-100. |  |
| 127 | Nguyen T (2017), “Đặc sắc về ngôn ngữ nghệ thuật thơ chữ Hán Đào Tấn”, *[trong] Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục* (Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia – Đại học Sư phạm Huế), Nxb Đại học Huế, tr.416-424. |  |
| 128 | Nguyen T (2017), “Đặc điểm và giá trị của một số biện pháp tu từ trong thơ chữ Hán Đào Tấn”, *[trong] Ngôn ngữ ở Việt Nam: Hội nhập và phát triển* (Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học Toàn quốc – Đại học Quy Nhơn), Nxb Dân Trí, Hà Nội, tr. 1021-1027. |  |
| 129 | Nguyen T (2017), “Thực và mộng trong thơ Nguyễn Vỹ”, *[trong] Nguyễn Vỹ* *- Cuộc đời và sự nghiệp* (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia), Quảng Ngãi, tr.250-256. |  |
| 130 | Nguyen T (2021), “Vấn đề bất bình đẳng giới trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ từ góc nhìn văn hóa”, Tạp chí *Khoa học,* Trường Đại học Quy Nhơn, số 4, tập 15, tr.77-84. |  |
| 131 | Nguyen Tr (2012), “Nguyễn Du – Nhà thơ suy tư”, kỷ yếu Hội thảo *Dòng chảy văn hóa xứ Nghệ từ Truyện Kiều đến phong trào Thơ mới.* |  |
| 132 | Nguyen Tr (2018), “Sự hài hòa giữa Thiền cảnh và Thiền tâm trong tứ tuyệt của Quách Tấn”, *[trong] Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phật giáo và văn học Bình Định*, Nxb Khoa học xã hội, tr. 154. |  |
| 133 | Nguyen Tr (2021), “Sắc thái hóa ngôn ngữ thơ trong *Truyện Kiều* của Nguyễn Du, Tạp chí Khoa học đại học Đà Lạt, tr. 104.. |  |
| 134 | Nguyen Tr (2022), “Thơ luật của Nguyễn Du : Trong một thế giới đối xứng”, Tạp chí *Nghiên cứu văn học,* số tháng 7, tr. 86. |  |
| 135 | Chu P (2017), “Lịch sử nghiên cứu Trường thơ loạn – nhìn từ các kiểu tiếp cận”, Tạp chí *Khoa học và công nghệ*, Đại học Duy Tân, ISSN 1859 – 4905, tr.42 – 50. |  |
| 136 | Chu P(2017), “Từ Trường thơ Loạn đặt lại vấn đề tiếp nhận Thơ mới 1932 – 1945”, *[trong]* Kỉ yếu *Hội thảo khoa học quốc gia*, Đại học Sư phạm, Đại học Huế, tr.254 – 260. |  |
| 137 | Chu P (2017), “Nhạc tính và họa tính trong sáng tác của Trường thơ Loạn”, Tạp chí *Khoa học*, Đại học Thủ đô Hà Nội, ISSN 2354 – 1512, số 17, tr.48 – 57. |  |
| 138 | Chu P (2017), “Thiên nhiên, tình yêu và tôn giáo trong sáng tác của Trường thơ Loạn”, Tạp chí *Khoa học*, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, ISSN 1859 – 2325, số 52, tr.40 – 48. |  |
| 139 | Chu P (2018), “Ngôn ngữ nghệ thuật trong sáng tác của Trường thơ Loạn”, Tạp chí *Văn hóa Nghệ thuật*, Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ISSN 0866 – 8655, số 403, tr.96 – 99. |  |
| 140 | Chu P (2018), “Cổ mẫu *máu* trong sáng tác của Trường thơ Loạn”, Tạp chí *Nhân lực và Khoa học xã hội*, Học viện Khoa học Xã hội, ISSN 0866 – 756X, tr.90 – 97. |  |
| 141 | Chu Lê Phương (2018), Cổ mẫu trong sáng tác của Trường thơ Loạn, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế, ISSN 1859 – 1612, số 3, tr.43-54. |  |
| 142 | Chu P (2020), “Sự vận động hình thức thơ bảy chữ trong phong trào Thơ mới”, Sách *Tinh hoa lần bước, đánh đường tìm hoa*, Lê Từ Hiển (chủ biên), NXB Khoa học xã hội, ISBN 978-604308436-8. |  |
| 143 | Chu P (2022) (2022), “Thời sắc – nét đặc trưng trong cảm quan thời gian của Xuân Diệu”, Sách *Giao thoa Đông – Tây trong thơ Xuân Diệu*, Nguyễn Thị Nguyệt Trinh – Lê Minh Kha (đồng chủ biên), NXB Khoa học xã hội, ISBN 978-604-308-715-5. |  |
| 144 | Chu P – Pham P (2022), “Các thể thơ trong sáng tác của nhóm Áo bào gốc liễu”, Tạp chí Khoa học, trường Đại học Thủ Đô, ISSN 2354 – 1512, số 58, tr.5-15. |  |
| 145 | Chu Lê Phương (2021), “Trường thơ Loạn – Nhìn từ không – thời gian nghệ thuật”, *[trong] Kỷ yếu hội thỏa khoa học quốc gia*: *Văn học và ngôn ngữ trong thế giới đương đại - Bản sắc và hội nhập*, NXB Giáo dục Việt Nam, ISBN 978-604-0-33262-2, tr.521-531. |  |
|  |  |  |

**Mẫu 7: Thư viện**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, giáo trình, tạp chí (5 năm trở lại đây)** | **Tên tác giả** | **Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước** | **Số lượng bản** | **Tên học phần sử dụng sách, tạp chí** | **Mã học phần/môn học** | **Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)** | **Ghi chú** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Nghiên cứu và phân tích tác phẩm văn học, (2015) | Trần Đăng Suyền | Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội |  | Phương pháp nghiên cứu và phân tích TPVH | VHPP 533 |  |  |
| 2 | Thơ chữ Hán Đào Tấn những điểm nhìn nghệ thuật, (2020) | Nguyễn Đình Thu | Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. |  | Loại hình tác giả văn học trung đại Việt Nam | VHLH 525 |  |  |
| 3 | Văn học trung đại Việt Nam nhìn từ hai loại hình tác giả: nhà nho hành đạo và nhà nho ẩn dật, (2019) | Lê Văn Tấn |  |  | Loại hình tác giả văn học trung đại Việt Nam | VHLH 525 |  |  |
| 4 | Một số vấn đề nghiên cứu văn học Việt Nam, (2019) | Nguyễn Đình Thu, Võ Như Ngọc, Trần Thị Tú Nhi, Chu Lê Phương | Nxb Hồng Đức, Hà Nội |  | Loại hình tác giả văn học trung đại Việt Nam | VHLH 525 |  |  |
| 5 | Văn học Việt Nam thời Lê – Mạc Nam Bắc phân tranh, (2018) | Nguyễn Công Lý | Nxb Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. |  | Loại hình tác giả văn học trung đại Việt Nam | VHLH 525 |  |  |
| 6 | Kiểu nhân vật chính diện trong Truyền kỳ mạn lục (Luận văn Thạc sỹ Văn học Việt Nam), (2020) | Đỗ Thị Trinh | Trường Đại học Quy Nhơn |  | Loại hình tác giả văn học trung đại Việt Nam | VHLH 525 |  |  |
| 7 | Kiểu tác giả nhà nho hành đạo – trường hợp Ngô Thì Nhậm, (Luận văn Thạc sỹ Văn học Việt Nam), (2019) | Nguyễn Công Trí | Trường Đại học Quy Nhơn. |  | Loại hình tác giả văn học trung đại Việt Nam | VHLH 525 |  |  |
| 8 | Kiểu tác giả nhà nho ẩn dật Nguyễn Khuyến (Luận văn Thạc sỹ Văn học Việt Nam), (2017) | Phạm Thị Thu Trang | Trường Đại học Quy Nhơn. |  | Loại hình tác giả văn học trung đại Việt Nam | VHLH 525 |  |  |
| 9 | Kiểu tác giả nhà nho thị dân Tú Xương (Luận văn Thạc sỹ Văn học Việt Nam), (2017) | Nguyễn Thị Kim Lý | Trường Đại học Quy Nhơn. |  | Loại hình tác giả văn học trung đại Việt Nam | VHLH 525 |  |  |
| 10 | Văn học trung đại Việt Nam từ hướng tiếp cận liên ngành, . (2019) | Nguyễn Cảnh Chương | Nxb ĐHQG Tp. HCM. |  | Nghiên cứu văn học Việt Nam từ hướng tiếp cận liên ngành | VHLN 535 |  |  |
| 11 | Văn học cổ Việt Nam và Trung Hoa – Những hướng tiếp cận, (2020) | Nguyễn Kim Châu | Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. |  | Nghiên cứu văn học Việt Nam từ hướng tiếp cận liên ngành | VHLN 535 |  |  |
| 12 | Văn hoá tính dục ở Việt Nam thế kỉ X – XIX, (2018) | Pham Văn Hưng | Nxb ĐHQG Hà Nội. |  | Nghiên cứu văn học Việt Nam từ hướng tiếp cận liên ngành | VHLN 535 |  |  |
| 13 | Phương pháp tiếp cận văn hoá trong nghiên cứu giảng dạy văn học, (2018) | Trần Nho Thìn | Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. |  | Nghiên cứu văn học Việt Nam từ hướng tiếp cận liên ngành | VHLN 535 |  |  |
| 14 | Phê bình sinh thái là gì?, (2017) | Hoàng Tố Mai | Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội. |  | Nghiên cứu văn học Việt Nam từ hướng tiếp cận liên ngành | VHLN 535 |  |  |
|  | *Văn học Việt Nam nhìn từ thể loại – Tiểu thuyết truyền kỳ chữ Hán*, (2020) | Nguyễn Phúc An | Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh. |  | Tiếp cận thể loại thơ ca cổ điển Việt Nam | VHTC 539 |  |  |
|  | *Thơ ca cổ điển Việt Nam và Trung Hoa – Những hướng tiếp cận*, (2020) | Nguyễn Kim Châu | Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh. |  | Tiếp cận thể loại thơ ca cổ điển Việt Nam | VHTC 539 |  |  |
|  | *Tinh hoa lần bước… đánh đường tìm hoa*, (2021) | Lê Từ Hiển | Nxb Khoa học xã hội, H |  | Tiếp cận thể loại thơ ca cổ điển Việt Nam | VHTC 539 |  |  |
|  | *Sinh thể văn học – Những nẻo đường tiếp nhận*, (2020) | Mai Xuân Miên – Lê Từ Hiển – Nguyễn Thanh Sơn (chủ biên) | Nxb Khoa học xã hội, H. |  | Tiếp cận thể loại thơ ca cổ điển Việt Nam | VHTC 539 |  |  |
|  | Văn học cổ Việt Nam và Trung Hoa – Những hướng tiếp cận, (2020) | Nguyễn Kim Châu | Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. |  | Các phạm trù văn hoá trong văn học trung đại Việt Nam | VHPT 532 |  |  |
|  | Văn hoá tính dục ở Việt Nam thế kỉ X – XIX, (2018) | Pham Văn Hưng | Nxb ĐHQG Hà Nội. |  | Các phạm trù văn hoá trong văn học trung đại Việt Nam | VHPT 532 |  |  |
|  | Phương pháp tiếp cận văn hoá trong nghiên cứu giảng dạy văn học, (2018) | Trần Nho Thìn | Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. |  | Các phạm trù văn hoá trong văn học trung đại Việt Nam | VHPT 532 |  |  |
|  | Phê bình sinh thái là gì? (2017) | Hoàng Tố Mai | Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội. |  | Các phạm trù văn hoá trong văn học trung đại Việt Nam | VHPT 532 |  |  |
|  | *Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn*, 2018. | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Nxb Giáo dục Việt Nam |  | Dạy học đọc hiểu văn bản ở trường phổ thông từ góc nhìn lý thuyết người đọc | VHĐH 543 |  |  |
|  | *Giải huyền thoại, Lý thuyết và ứng dụng*, Đề tài khoa học công nghệ, Mã số T2018.595.44. (2019) | Châu Minh Hùng | Trường Đại học Quy Nhơn. |  | Các lý thuyết nghiên cứu, phê bình văn học hiện đại | VHNC 544 |  |  |
|  | *Nhiệt đới buồn*, (2021) | Claude Levi-Strauss (Nguyễn Bình Lâm dịch) | NXB Tri thức. |  | Các lý thuyết nghiên cứu, phê bình văn học hiện đại | VHNC 544 |  |  |
|  | Cái thật và thực tại, (2020) | Otto Rank (Trần Kánh Ly dịch) | NXB Phụ nữ Việt Nam |  | Các lý thuyết nghiên cứu, phê bình văn học hiện đại | VHNC 544 |  |  |
|  | Một số vấn đề về văn học Hán Nôm Nam trung bộ, Tài liệu tham khảo, 2021. | Võ Minh Hải | Trường Đại học Quy Nhơn |  | Văn học địa phương ứng dụng | VHĐP 545 |  |  |
|  | “Vấn đề giảng dạy văn học địa phương trong trường phổ thông”, truy cập ngày 19/10/2020. | Lê Trà My và Đỗ Bích Thủy, | [*http://nguvan.hnue.edu.vn*](http://nguvan.hnue.edu.vn), |  | Văn học địa phương ứng dụng | VHĐP 545 |  |  |
|  | “Văn học thiếu nhi ở Làng Sông”, truy cập ngày 25/12/2019. | Lê Nhật Ký | [*http://nguoilaodong.com*](http://nguoilaodong.com), |  | Văn học địa phương ứng dụng | VHĐP 545 |  |  |
|  | “Thử mở rộng giá trị thơ Nguyễn Vỹ”, *Nguyễn Vỹ - con người và tác phẩm*, 2018, 463 – 472. | Lê Nhật Ký | Hội VHNT Quảng Ngãi, |  | Văn học địa phương ứng dụng | VHĐP 545 |  |  |
|  | *Phật giáo và văn học Bình Định* (2 tập), 2018. | Nhiều tác giả | Nxb Khoa học xã hội |  | Văn học địa phương ứng dụng | VHĐP 545 |  |  |
|  | “Tác giả Pierre Lục và tiểu thuyết Hai chị em lưu lạc”, *Ngôn ngữ và văn học Quảng Nam trong xu thế hội nhập, phát triển* (Kỷ yếu Hội thảo), 2018, tr. 312 – 320. | Lê Nhật Ký | Trường ĐH Quảng Nam |  | Văn học địa phương ứng dụng | VHĐP 545 |  |  |
|  | Nghiên cứu văn học sử với Hoa Bằng qua Tạp chí Tri Tân, (2020) | Nguyễn Phúc An | Nxb Văn hoá văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh. |  | Thời sự văn học | VHTS – 546 |  |  |
|  | Lược sử văn học Việt Nam, (2020) | Trần Đình Sử | Nxb ĐHSP, Hà Nội |  | Thời sự văn học | VHTS – 546 |  |  |
|  | Những cạnh khía của lịch sử văn học, (2019) | Nhiều tác giả | Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội. |  | Thời sự văn học | VHTS – 546 |  |  |
|  | Văn hoá tính dục ở Việt Nam thế kỉ X – XIX, (2018) | Pham Văn Hưng | Nxb ĐHQG Hà Nội |  | Thời sự văn học | VHTS – 546 |  |  |
|  | Phương pháp tiếp cận văn hoá trong nghiên cứu giảng dạy văn học, (2018) | Trần Nho Thìn | Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. |  | Thời sự văn học | VHTS – 546 |  |  |
|  | Phê bình sinh thái là gì? (2017) | Hoàng Tố Mai | Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội. |  | Thời sự văn học | VHTS – 546 |  |  |
|  | Từ ngữ Hán Việt, 2017. | Võ Minh Hải, | Trường Đại học Quy Nhơn, Chuyên đề Cao học Ngôn ngữ học |  | Từ Hán Việt với việc dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông | NVHV 541 |  |  |
|  | Ngôn ngữ văn hoá trong Truyện Kiều, (2020) | Võ Minh Hải | Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. |  | Từ Hán Việt với việc dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông | NVHV 541 |  |  |
|  | Chữ Hán, tiếng Hán Việt và sự vận dụng tiếng Hán Việt trong tiếng Việt, (2020) | Thái Gia Kỳ | Nxb Văn hoá – Văn nghệ, Tp. Hồ Chí Minh. |  | Từ Hán Việt với việc dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông | NVHV 541 |  |  |
|  | Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học, tập 1, 2 (2018) | Lê Phương Nga | Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội. |  | Từ Hán Việt với việc dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông | NVHV 541 |  |  |
|  | Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, 2018. | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Nxb Giáo dục Việt Nam |  | Dạy học các loại hình văn bản trong chương trình Ngữ văn phổ thông | NLVH 550 |  |  |
|  | Văn học Hán Nôm Nam Trung bộ, (2022) | Võ Minh Hải | NXB ĐHQG, Hà Nội |  | Thực tập 1 | VHNT - 551 |  |  |
|  | Một số khuynh hướng và trào lưu tiêu biểu, (2017) | Nhiều tác giả | NXB Giáo dục, Hà Nội |  | Thực tập 1 | VHNT - 551 |  |  |
|  | Lý luận nghiệp vụ báo chí – Truyền thông, (2019) | Nhiều tác giả | NXB Truyền thông, Hà Nội |  | Thực tập 1 | VHNT - 551 |  |  |
|  | Văn học Hán Nôm Nam Trung bộ, (2022) | Võ Minh Hải | NXB ĐHQG, Hà Nội |  | Thực tập 2 | VHTT -542 |  |  |
|  | Lý luận nghiệp vụ báo chí – Truyền thông, (2019) | Nhiều tác giả | NXB Truyền thông, Hà Nội |  | Thực tập 2 | VHTT -542 |  |  |
|  | Một số khuynh hướng và trào lưu tiêu biểu, (2017) | Nhiều tác giả | NXB Giáo dục, Hà Nội |  | Thực tập 2 | VHTT -542 |  |  |
|  | Văn học Hán Nôm Nam Trung bộ, (2022) | Võ Minh Hải | NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. |  | Đề án tốt nghiệp | ĐANV -553 |  |  |
|  | Nghiên cứu đối chiếu liên ngôn ngữ và văn hoá với phát triển xã hội, (2021) | Nhiều tác giả | NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. |  | Đề án tốt nghiệp | ĐANV -553 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện trưởng các đơn vị chuyên môn quản lý kê khai (theo từng mẫu trên)**  **(Ký tên xác nhận)** |  | **Thủ trưởng cơ sở đào tạo**  **(Ký tên, đóng dấu)** |