|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ** | **Biểu mẫu 20** |

**THÔNG BÁO**

**CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ**

**GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG, SƯ PHẠM, TRUNG CẤP SƯ PHẠM**

**NĂM HỌC 2017-2018**

**A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Tổng Số | Chức danh | | Trình độ đào tạo | | | | | Hạng chức danh nghề nghiệp | | |
| Giáo sư | Phó Giáo sư | Tiến sĩ | Thạc sĩ | Đại học | Cao đẳng | Trình độ khác | Hạng III | Hạng II | Hạng I |
| **I** | **Tổng số** | 108 | 1 | 28 | 84 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7 | 29 |
| 1 | Giảng viên cơ hữu theo ngành | 108 | 1 | 28 | 84 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7 | 29 |
| a | Khối ngành I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | Khối ngành II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | Khối ngành III | 50 | 0 | 11 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 11 |
|  | *Quản trị kinh doanh* | *21* | *0* | *7* | *20* | *1* | *0* | *0* | *0* | *11* | *3* | *7* |
|  | *Tài chính ngân hàng* | *17* | *0* | *4* | *10* | *7* | *0* | *0* | *0* | *13* | *0* | *4* |
|  | *Kế toán* | *12* | *0* | *0* | *8* | *4* | *0* | *0* | *0* | *11* | *1* | *0* |
| d | Khối ngành IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| đ | Khối ngành V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | Khối ngành VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f | Khối ngành VII | 58 | 1 | 17 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 18 |
|  | *Kinh tế* | *17* | *1* | *6* | *15* | *2* | *0* | *0* | *0* | *9* | *1* | *7* |
|  | *Kinh tế phát triển* | *20* | *0* | *3* | *14* | *6* | *0* | *0* | *0* | *15* | *2* | *3* |
|  | *Kinh tế quốc tế* | *21* | *0* | *8* | *17* | *4* | *0* | *0* | *0* | *13* | *0* | *8* |
| 2 | Giảng viên cơ hữu môn chung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành**

|  | **Khối ngành/ngành** | **Năm sinh** | **Giới tính** | **Chức danh** | **Trình độ đào tạo** | **Chuyên ngành giảng dạy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khối ngành III** | | | | | | |
| ***Quản trị Kinh doanh*** | | | | | | |
|  | Nguyễn Thùy Dung | 11/04/1976 | Nữ |  | TS | QTKD |
|  | Vũ Thị Minh Hiền | 09/01/1977 | Nữ |  | TS | QTKD |
|  | Nguyễn Anh Tuấn | 08/07/1983 | Nam |  | ThS | QTKD |
|  | Đỗ Xuân Trường | 31/10/1972 | Nam |  | TS | QTKD |
|  | Phan Chí Anh | 13/06/1970 | Nam | PGS | TS | QTKD |
|  | Nhâm Phong Tuân | 22/02/1980 | Nam | PGS | TS | QTKD |
|  | Nguyễn Phương Mai | 25/08/1981 | Nữ |  | TS | QTKD |
|  | Nguyễn Thu Hà | 17/09/1982 | Nữ |  | TS | QTKD |
|  | Lưu Thị Minh Ngọc | 26/06/1982 | Nữ |  | TS | QTKD |
|  | Hồ Chí Dũng | 20/8/1969 | Nam |  | TS | QTKD |
|  | Nguyễn Đăng Minh | 10/06/1976 | Nam | PGS | TS | QTKD |
|  | Trương Minh Đức | 05/05/1962 | Nam |  | TS | QTKD |
|  | Trần Anh Tài | 20/11/1957 | Nam | PGS | TS | QTKD |
|  | Nguyễn Mạnh Tuân | 20/10/1962 | Nam | PGS | TS | QTKD |
|  | Hoàng Văn Hải | 19/05/1966 | Nam | PGS | TS | QTKD |
|  | Đỗ Minh Cương | 02/09/1959 | Nam | PGS | TS | QTKD |
|  | Đặng Thị Hương | 07/09/1977 | Nữ |  | TS | QTKD |
|  | Nguyễn Thị Phi Nga | 15/03/1967 | Nữ |  | TS | QTKD |
|  | Đinh Văn Toàn | 06/03/1971 | Nam |  | TS | QTKD |
|  | Trần Việt Dũng | 31/08/1975 | Nam |  | TS | QTKD |
|  | Lưu Hữu Văn | 19/08/1982 | Nam |  | TS | QTKD |
| ***Tài chính Ngân hàng*** | | | | | | |
|  | Trần Thị Thanh Tú | 15/11/1976 | Nữ | PGS | TS | TC-NH |
|  | Lê Trung Thành | 12/07/1976 | Nam | PGS | TS | TC-NH |
|  | Nguyễn Phú Hà | 28/01/1976 | Nữ |  | TS | TC-NH |
|  | Lê Thị Phương Thảo | 18/05/1977 | Nữ |  | ThS | TC-NH |
|  | Trịnh Thị Phan Lan | 22/03/1980 | Nữ |  | TS | TC-NH |
|  | Nguyễn Tiến Thành | 03/11/1985 | Nam |  | ThS | TC-NH |
|  | Phùng Thị Thu Hương | 29/09/1991 | Nữ |  | ThS | TC-NH |
|  | Nguyễn Văn Hiệu | 20/06/1966 | Nam | PGS | TS | TC-NH |
|  | Đinh Thị Thanh Vân | 12/09/1976 | Nữ |  | TS | TC-NH |
|  | Trần Thị Vân Anh | 09/04/1972 | Nữ |  | TS | TC-NH |
|  | Lê Thị Ngọc Phượng | 05/8/1984 | Nữ |  | ThS | TC-NH |
|  | Tô Lan Phương | 09/12/1982 | Nữ |  | ThS | TC-NH |
|  | Nguyễn Anh Tuấn | 21/05/1977 | Nam | PGS | TS | TC-NH |
|  | Nguyễn Quốc Việt | 06/11/1977 | Nam |  | ThS | TC-NH |
|  | Nguyễn Thị Nhung | 01/6/1984 | Nữ |  | TS | TC-NH |
|  | Vũ Thị Loan | 08/12/1982 | Nữ |  | TS | TC-NH |
|  | Đào Phương Đông | 06/11/1994 | Nam |  | ThS | TC-NH |
| ***Kế toán*** | | | | | | |
|  | Nguyễn Thị Hải Hà | 29/11/1980 | Nữ |  | ThS | Kế toán |
|  | Nguyễn Huy Tâm | 11/12/1982 | Nam |  | TS | Kế toán |
|  | Nguyễn Thị Phương Dung | 23/11/1982 | Nữ |  | TS | Kế toán |
|  | Nguyễn Thị Thanh Hải | 01/03/1979 | Nữ |  | TS | Kế toán |
|  | Trần Thế Nữ | 01/06/1980 | Nữ |  | TS | Kế toán |
|  | Khiếu Hữu Bình | 10/01/1986 | Nam |  | ThS | Kế toán |
|  | Đỗ Quỳnh Chi | 19/10/1983 | Nữ |  | ThS | Kế toán |
|  | Nguyễn Thị Hương Liên | 20/03/1978 | Nữ |  | TS | Kế toán |
|  | Phạm Ngọc Quang | 02/01/1973 | Nam |  | TS | Kế toán |
|  | Đỗ Kiều Oanh | 01/11/1975 | Nữ |  | TS | Kế toán |
|  | Nguyễn Hoàng Thái | 24/2/1990 | Nữ |  | ThS | Kế toán |
|  | Nguyễn Thị Hồng Thúy | 23/7/1976 | Nữ |  | TS | Kế toán |
| **Khối ngành VII** | | | | | | |
| ***Kinh tế*** | | | | | | |
|  | Phạm Văn Dũng | 27/08/1957 | Nam | PGS | TS | Kinh tế |
|  | Nguyễn Thị Thu Hoài | 12/12/1976 | Nữ |  | TS | Kinh tế |
|  | Nguyễn Thị Hồng Hải | 11/08/1977 | Nữ |  | TS | Kinh tế |
|  | Lã Thanh Bình | 16/12/1975 | Nữ |  | ThS | Kinh tế |
|  | Lê Thị Hồng Điệp | 12/03/1978 | Nữ |  | TS | Kinh tế |
|  | Đỗ Anh Đức | 15/10/1983 | Nam |  | TS | Kinh tế |
|  | Trần Quang Tuyến | 19/10/1973 | Nam |  | TS | Kinh tế |
|  | Lê Vân Anh | 04/11/1982 | Nữ |  | ThS | Kinh tế |
|  | Ngỗ Đăng Thành | 07/09/1979 | Nam |  | TS | Kinh tế |
|  | Nguyễn Trúc Lê | 10/09/1976 | Nam | PGS | TS | Kinh tế |
|  | Nguyễn Thùy Anh | 24/02/1981 | Nữ |  | TS | Kinh tế |
|  | Lê Danh Tốn | 27/11/1953 | Nam | PGS | TS | Kinh tế |
|  | Trần Đức Vui | 12/10/1954 | Nam |  | TS | Kinh tế |
|  | Phạm Thị Hồng Điệp | 03/11/1974 | Nữ | PGS | TS | Kinh tế |
|  | Trần Đức Hiệp | 30/09/1973 | Nam | PGS | TS | Kinh tế |
|  | Phan Huy Đường | 30/12/1950 | Nam | GS | TS | Kinh tế |
|  | Đinh Văn Thông | 24/11/1958 | Nam | PGS | TS | Kinh tế |
| ***Kinh tế phát triển*** | | | | | | |
|  | Phạm Quỳnh Anh | 16/08/1962 | Nữ |  | TS | Kinh tế phát triển |
|  | Lưu Quốc Đạt | 06/11/1984 | Nam |  | TS | Kinh tế phát triển |
|  | Bùi Đại Dũng | 01/05/1964 | Nam |  | TS | Kinh tế phát triển |
|  | Nguyễn Thị Vĩnh Hà | 07/06/1978 | Nữ |  | ThS | Kinh tế phát triển |
|  | Lương Thị Ngọc Hà | 31/03/1985 | Nữ |  | ThS | Kinh tế phát triển |
|  | Phí Mạnh Hồng | 24/07/1956 | Nam | PGS | TS | Kinh tế phát triển |
|  | Hoàng Khắc Lịch | 19/09/1983 | Nam |  | TS | Kinh tế phát triển |
|  | Vũ Đức Thanh | 04/03/1956 | Nam | PGS | TS | Kinh tế phát triển |
|  | Nguyễn Đức Thành | 10/05/1977 | Nam | PGS | TS | Kinh tế phát triển |
|  | Đào Thị Bich Thủy | 26/10/1974 | Nữ |  | TS | Kinh tế phát triển |
|  | Nguyễn Quốc Việt | 14/06/1975 | Nam |  | TS | Kinh tế phát triển |
|  | Phạm Quang Vinh | 06/03/1959 | Nam |  | TS | Kinh tế phát triển |
|  | Nguyễn Thị Phan Thu | 10/11/1990 | Nữ |  | ThS | Kinh tế phát triển |
|  | Nguyễn Thanh Hằng | 15/09/1986 | Nữ |  | ThS | Kinh tế phát triển |
|  | Ngô Minh Nam | 04/08/1992 | Nam |  | ThS | Kinh tế phát triển |
|  | Đào Thị Thu Trang | 11/05/1980 | Nữ |  | TS | Kinh tế phát triển |
|  | Nguyễn Xuân Đông | 05/11/1979 | Nam |  | TS | Kinh tế phát triển |
|  | Nguyễn Đình Tiến | 17/10/1978 | Nam |  | TS | Kinh tế phát triển |
|  | Nguyễn Thế Kiên | 21/8/1982 | Nam |  | TS | Kinh tế phát triển |
|  | Trịnh Thị Thu Hằng | 05/10/1985 | Nữ |  | ThS | Kinh tế phát triển |
| ***Kinh tế quốc tế*** | | | | | | |
|  | Nguyễn Cẩm Nhung | 09/08/1976 | Nữ |  | TS | Kinh tế quốc tế |
|  | Nguyễn Việt Khôi | 24/04/1979 | Nam | PGS | TS | Kinh tế quốc tế |
|  | Vũ Thanh Hương | 25/05/1977 | Nữ |  | TS | Kinh tế quốc tế |
|  | Trần Việt Dung | 30/05/1977 | Nữ |  | TS | Kinh tế quốc tế |
|  | Nguyễn Thị Kim Anh | 16/06/1961 | Nữ | PGS | TS | Kinh tế quốc tế |
|  | Phạm Thu Phương | 02/5/1981 | Nữ |  | TS | Kinh tế quốc tế |
|  | Nguyễn Thị Vũ Hà | 30/12/1979 | Nữ |  | TS | Kinh tế quốc tế |
|  | Trần Thế Lân | 27/10/1981 | Nam |  | ThS | Kinh tế quốc tế |
|  | Nguyễn Anh Thu | 30/10/1976 | Nữ | PGS |  | Kinh tế quốc tế |
|  | Nguyễn Tiến Dũng | 13/03/1969 | Nam |  | TS | Kinh tế quốc tế |
|  | Nguyễn Thị Thanh Mai | 17/7/1987 | Nữ |  | ThS | Kinh tế quốc tế |
|  | Nguyễn Tiến Minh | 05/10/1981 | Nam |  | TS | Kinh tế quốc tế |
|  | Nguyễn Thị Minh Phương | 29/06/1986 | Nữ |  | ThS | Kinh tế quốc tế |
|  | Đặng Qúy Dương | 17/4/1983 | Nam |  | TS | Kinh tế quốc tế |
|  | Nguyễn Thị Phương Linh | 26/01/1992 | Nữ |  | ThS | Kinh tế quốc tế |
|  | Nguyễn Xuân Thiên | 05/05/1957 | Nam | PGS | TS | Kinh tế quốc tế |
|  | Nguyễn Thị Kim Chi | 05/07/1958 | Nữ | PGS | TS | Kinh tế quốc tế |
|  | Hà Văn Hội | 05/10/1962 | Nam | PGS | TS | Kinh tế quốc tế |
|  | Phạm Vũ Thắng | 24/01/1975 | Nam |  | TS | Kinh tế quốc tế |
|  | Nguyễn Hồng Sơn | 24/07/1964 | Nam | PGS | TS | Kinh tế quốc tế |
|  | Phạm Xuân Hoan | 06/03/1971 | Nam | PGS | TS | Kinh tế quốc tế |

**C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II** | **Khối ngành** | **Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi** | **Ghi chú** |
| 1 | Khối ngành III | 12 | Tỷ lệ được tính trên số sinh viên chính quy. Giảng viên cơ hữu quy đổi theo Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT |
| 2 | Khối ngành VII | 9 |