|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

LÝ LỊCH KHOA HỌC

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **1.** Họ và tên: ĐỖ MINH DIỆP | | **2.** Năm sinh: 1990 **3.** Nam/Nữ: Nữ | | **4.** Học hàm: Năm được phong học hàm:  Học vị: ThS. Năm đạt học vị: 2015 | | **5.** Chức danh nghiên cứu: Giảng viên  Chức vụ: | | **6.** Địa chỉ nhà riêng: Số 8 ngách 105 ngõ 88 Trần Quý Cáp, Đống Đa , Hà Nội | | **7.** Mobile: 0775363432  Fax: E-mail: dominhdiep@neu.edu.vn | | 8. **Đơn vị công tác: ĐH Kinh tế Quốc dân**  Đơn vị: BM Marketing - Khoa Marketing  Địa chỉ Cơ quan: 207 Đường Giải Phòng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | | **9. Lĩnh vực nghiên cứu (nêu tối đa 2 lĩnh vực) :**  Quản trị kinh doanh  Marketing  **Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu (nêu tối đa 3 lĩnh vực) :**  Marketing và Hành vi người tiêu dùng  Marketing và Quảng cáo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Quá trình đào tạo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bậc đào tạo | | | | Nơi đào tạo | | | | | | **Chuyên môn** | | | **Năm tốt nghiệp** | | |
| Đại học | | | | Đại học Kinh tế Quốc dân | | | | | | Ngôn ngữ Anh | | | 2012 | | |
| Thạc sỹ | | | | Đại học Kinh tế Quốc dân | | | | | | Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh | | | 2015 | | |
| 11. Trình độ ngoại ngữ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tên Ngoại ngữ | | | | | | | | | | Nghe | Nói | Đọc | | Viết | |
| Tiếng Anh | | | | | | | | | | Tốt | Tốt | Tốt | | Tốt | |
| 12. Quá trình công tác[[1]](#footnote-1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thời gian(Từ năm ... đến năm...) | | | | | Vị trí công tác | | | Lĩnh vực chuyên môn | | | | | Tên tổ chức công tác, Địa chỉ tổ chức | | |
| 1/2023 – nay | | | | | Giảng viên cơ hữu | | | Marketing | | | | | BM Marketing, Khoa Marketing – ĐH KTQD | | |
| 2017 – 2022 | | | | | Giảng viên mời giảng | | | Tiếng Anh Thương mại | | | | | Viện Quản trị Kinh doanh - ĐH KTQD | | |
| 2017 – 2022 | | | | | Giảng viên cơ hữu | | | Ngoại ngữ và Quản trị kinh doanh | | | | | Khoa Ngoại ngữ Kinh tế - ĐH KTQD | | |
| **13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ***Bài báo thuộc hệ thống ISI/Scopus*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | |  | |  |
| 1. ***Bài báo quốc tế khác*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | |  | |  |
| 1. ***Các bài báo, bài tham luận hội thảo trong nước, quốc tế*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| TT | Tên công trình  (*bài báo, tham luận)* | | | | | | Nơi công bố  (*tên, số tạp chí, hội thảo, trong nước, quốc tế*) | | | | | | Năm công bố | | Tác giả hoặc  đồng tác giả |
| 1 | Hanoi towards Sustainable Tourism Development | | | | | | 12th NEU-KKU International Conference on Socio-Economic and Environmental Issues in Development”, National Economics University, Vietnam &amp; Khon Kaen University, Thailand | | | | | | 7/2020 | | Tác giả |
| 2 | Satisfaction of Intake 60 Students majoring in English on training program at National Economics University, Vietnam | | | | | | New trends in Educational assessment and quality assurance proceedings of the first international conference on assessment and measurement in Education (VietAme), Vietnam National University | | | | | | 10/2020 | | Đồng tác giả |
| 3 | Difficulties and suggested activities for listening skills in English proficiency test of advanced education programs, National Economics University | | | | | | VietTESOL, Danang University | | | | | | 10/2021 | | Tác giả |
| 4 | An evaluation on student satisfaction on English majoring program at Faculty of Foreign Languages of National Economics University, Vietnam | | | | | | 1st International conference Sustainable University Development: Opportunities and Challenges (SUDOC), University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam | | | | | | 12/2022 | | Tác giả |
| **14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TT** | **Tên công trình**  **(*Sách, báo, tài liệu…)*** | | | | | | **Nơi công bố**  **(*Nhà xuất bản, nơi xuất bản*)** | | | | **Năm công bố** | | **Chủ biên, đồng chủ biên, tham gia** | | |
| 1 | *Tập bài giảng – Kỹ năng Viết 2* | | | | | | *BM Tiếng Anh Thương Mại – Khoa Ngoại Ngữ Kinh Tế, ĐH Kinh tế quốc dân* | | | | 2019 | | Đồng tác giả | | |
| 2 | *Tập bài giảng – Tiếng Anh trong Đầu tư* | | | | | | *BM Tiếng Anh Thương Mại – Khoa Ngoại Ngữ Kinh Tế, ĐH Kinh tế quốc dân* | | | | 2017 | | Đồng tác giả | | |
| **15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì** | | | | | | | **Thời gian thực hiện**  **(ngày, tháng, năm theo Hợp đồng ký kết), thuộc chương trình (nếu có)** | | | | **Tình trạng đề tài**  **(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được, xếp loại)** | | **Cấp quản lý**  **(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)** | | |
| An evaluation on student satisfaction on English majoring program at Faculty of Foreign Languages of National Economics University, Viet Nam (NEU-E2022.04) | | | | | | | 2/2022 - 2/2023 | | | | Đang thực hiện | | *Cấp cơ sở* | | |
| **16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| TT | | | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | | | | | | | | | Thời gian áp dụng | | |
| 1 | | |  |  | | | | | | | | |  | | |
| **17. Giải thưởng về khoa học (nếu có)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| TT | | | **Hình thức và nội dung giải thưởng** | | | | | | | | Năm tặng thưởng | | | | |
| 1 | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN** *(số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TT | | Hình thức Hội đồng | | | | | | | | | | | | | Số lần | |
| 1 | |  | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2 | |  | | | | | | | | | | | | |  | |
| **19. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công** *(nếu có)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TT | | Họ và tên | | | | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | | | Đơn vị công tác | | | | | Năm bảo vệ thành công | | |
| 1 | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2 | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 3 | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 4 | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

*Hà nội, ngày 4 tháng 01 năm 2023*

|  |  |
| --- | --- |
| Xác nhận của  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | *Người khai* ThS. Đỗ Minh Diệp |

1. Nêu những tổ chức khoa học đã và đang công tác của cá nhân (kể cả kiêm nhiệm). [↑](#footnote-ref-1)