**LÝ LỊCH KHOA HỌC**

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Vũ Minh Nguyệt | Năm sinh | 1984 |
| Học vị - Chức danh khoa học | Thạc Sĩ | Giới tính | Nữ |
| Chức vụ hành chính | Trưởng BM – Giảng viên | CMND | 271724585 |
| Tên phòng, ban, bộ môn | Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế |
| Tên cơ quan công tác | Trường Đại học Lạc Hồng |
| Địa chỉ cơ quan | Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai | Tỉnh/TP | ĐồngNai |
| Điện thoại cố định |  | Di động | 0908822320 |
| Email chính | vmn@lhu.edu.vn | Email thay thế | vmn.moon@gmail.com |

1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Thời gian | Tên cơ sở đào tạo | Chuyên ngành | Học vị |
| 1 | 2002 - 2006 | ĐH Lạc Hồng, Việt Nam | Ngoại Thương | Cử nhân |
| 2 | 2009 - 2011 | ĐH Công Nghiệp TPHCM (Meiho University, Taiwan) | Quản Trị Kinh Doanh | Thạc sĩ |
| 3 | 04/2012 – 07/2012  | ĐH Lạc Hồng, Việt Nam | Sư Phạm Dạy Nghề |  |
| 4 | 06/2007 – 09/2007 | Trường CĐ Tài chính - Hải quan | Nghiệp vụ Khai hải quan |  |
| 5 | 06/2014 | Đại học Ngoại Thương | Phương pháp nghiên cứu |  |
| 6 | 09/2013 – 10/2013 | TT ĐT Vietsourcing | Kiểm soát nội bộ |  |
| 7 | 08/2007 – 09/2007 | ĐH Lạc Hồng, Việt Nam | Phương pháp giảng dạy ĐH |  |
| 8 | 04/2010 – 06/2010 | Đại học Sư phạm TPHCM | Triết học sau ĐH |  |
| 9 | 03/2015 – 05/2015 | ĐH Lạc Hồng, Việt Nam | Văn hóa DN Nhật Bản |  |
| 10 | 2016 | ĐH Lạc Hồng, Việt Nam | Tập huấn giảng viên của CT Khởi sự DN |  |

1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Thời gian | Cơ quan công tác | Địa chỉ | Chức vụ |
| 1 | 2006 - 2012 | ĐH Lạc Hồng | Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai | Trợ giảng, Giáo vụ |
| 2 | 2012 - nay | ĐH Lạc Hồng | Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai | Giảng viên |

1. NGOẠI NGỮ *(Nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Ngoại ngữ | Đọc | Viết | Nghe | Nói |
| 1 | Tiếng Anh | B | B | B | B |

1. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU
2. *Hướng nghiên cứu chính*
* *Tài chính, Quản trị rủi ro*
1. ***Chủ nhiệm hoặc tham gia đề tài khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên đề tài/dự án | Cơ quan tài trợ kinh phí | Thời gian thực hiện | Vai trò |
| 1 | Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại hãng tàu PIL sau khi Việt Nam gia nhập WTO (năm 2006) |  | 2006 | Chủ nhiệm |
| 2 | Thu hút FDI tại Đồng Nai đến năm 2015 |  | 2011 - 2012 | Thành viên |

1. *Công trình khoa học đã công bố:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên tác giả(ghi đúng thứ tự và in đậm tên chủ nhiệm đề tài ) | Tên công trình khoa học | Tên Tạp chí-Hội thảo và thông tin xuất bản | Ghi chú (chỉ số IFQuartile Ranking) |
| 1. | Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế |
| 1.1 | **Phan Thành Tâm**Vũ Minh Nguyệt | Determinants Affecting The Effectiveness of Risk Management of Commercial Banks in Dong Nai Province | International Journal of Small Business and Entrepreneurship Research | 2053 - 5821 |
| 1.2 | **Vũ Minh Nguyệt** | Factors influencing on the brand name of HD Bank in Bienhoa City. | Journal of Business Management and Economics | 2347-5471 |
| 2. | Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc gia |
| 2.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Bài báo báo cáo tại hội nghị khoa học quốc gia/quốc tế |
| 3.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học) |
| 4.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. *Thông tin và các chỉ số Index quốc tế (nếu có)*

H-index (theo ISI): **XX** *(cập nhật đến ngày xxxx)*

Số lượng trích dẫn (theo ISI): **XXX** *(cập nhật đến ngày xxxx)*

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

|  |  |
| --- | --- |
| Cơ quan(*Xác nhận và đóng dấu*) | *Đồng Nai, ngày tháng năm 2018***Người khai kí tên***(Ký và ghi rõ họ tên)* |