**DANH MỤC HƯỚNG NGHIÊN CỨU, LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN**

**NGHIÊN CỨU SINH CHUYÊN NGÀNH ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC**

| **STT** | **Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu** | **Cán bộ hướng dẫn** | **Đơn vị công tác** | **Điện thoại** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá khả năng thích ứng của sinh viên tốt nghiệp đối với thị trường lao động | PGS.TS. Nguyễn Quý ThanhPGS.TS. Lê Đức Ngọc | Viện Đảm bảo chất lượngTrường ĐHKHTN | 09124886940912488694 |
| 2 | Đánh giá sự gắn kết giữa đào tạo của các cơ sở GDĐT với thị trường lao động  | PGS.TS. Lê Đức NgọcPGS.TS. Phạm Văn Quyết | Trường ĐHKH Tự nhiênTrường ĐHKH XH & NV | 09124886940912470932 |
| 3 | Các yếu tố ảnh hưởng đến tính sáng tạo của người học | TS. Nguyễn Công KhanhTS. Đinh Thị Kim Thoa | Trưường ĐHSP Hà NộiTrường Đại học Giáo dục | 09042182700915584579 |
| 4 | Ưu nhược điểm của các loại hình kiểm tra đánh giá kết quả học tập | PGS.TS. Nguyễn Phương NgaTS. Dương Thu MaiTS. Tô Thị Thu Hương | Hiệp hội KH Kỹ thuậtTrường ĐH Ngoại ngữViện Đảm bảo Chất lượng | 0913233096016696869680903292861 |
| 5 | Hiệu quả của phương pháp thi trắc nghiệmkhách quan trong các kỳ thi tuyển sinh ĐH ở Việt nam | TS. Phạm Xuân ThanhPGS.TS. Nguyễn Quý ThanhTS. Đinh Thị Kim Thoa | Bộ Giáo dục và Đào tạoViện Đảm bảo Chất lượngTrường Đại học Giáo dục | 091309096009124886940915584579 |
| 6 | Tác động của các loại hình kiểm tra đánh giá đến phương pháp giảng dạy | PGS.TS. Nguyễn Phương NgaTS. Tô Thị Thu Hương | Hiệp hội KH Kỹ thuậtViện Đảm bảo Chất lượng | 09132330960903292861 |
| 7 | Sử dụng chỉ số thực hiện để đánh giá năng lực lãnh đạo và quản lý | PGS.TS. Lê Ngọc HùngTS. Nguyễn Thị TuyếtTS. Trịnh Ngọc Thạch | Học viện CH-HC QG HCMĐại học Quốc gia Hà NộiỦy ban TN, T, NĐ Quốc hội | 09041101970912104019 |
| 8 | Sử dụng phương pháp quản lý hồ sơ trong đánh giá năng lực người lãnh đạo và người quản lý | GS.TS. Lê Ngọc HùngPGS.TS. Nguyễn Quý Thanh | Học viện CT-HC QG HCMViện Đảm bảo Chất lượng | 09041101970912488694 |
| 9 | So sánh các mô hình kiểm định chất lượng trên thế giới | TS. Phạm Xuân Thanh | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 0913090960 |
| 10 | Tác động của kiểm định chất lượng đên cơ sở đào tạo | TS. Phạm Xuân ThanhPGS.TS. Nguyễn Phương NgaPGS.TS. Nguyễn Quý Thanh | Bộ Giáo dục và Đào tạoHiệp hội KH Kỹ thuậtViện Đảm bảo Chất lượng | 091309096009132330960912488694 |
| 11 | Tác động của kiểm định chất lượng đên chương trình đào tạo | PGS.TS. Lê Đức NgọcTS. Nguyễn Công Khanh | Trường ĐHKH Tự nhiênTrường ĐHSP Hà Nội | 09124886940904218270 |
| 12 | Tác động của giáo dục xuyên biên gới đến giáo dục quốc gia | PGS.TS. Nguyễn Quý ThanhPGS.TS. Lê Đức Ngọc | Viện Đảm bảo Chất lượngTrường ĐHKH Tự nhiên | 09124886940912488694 |
| 13 | Đánh giá cơ chế của việc chuyển đổi tín chỉ và liên thông trong giáo dục xuyên biên giới | TS. Phạm Xuân ThanhGS.TS. Lê Ngọc HùngPGS.TS. Phạm Văn Quyết | Bộ Giáo dục và Đào tạoHọc viện CT – CH QG HCMTrường ĐHKH XH & NV | 091309096009041101970912470932 |
| 14 | Chính sách đảm bảo chất lượng đối với các tổ chức giáo dục đào tạo nước ngoài hành nghề tại Việt nam | TS. Phạm Xuân ThanhGS.TS. Lâm Quang Thiệp | Bộ Giáo dục và Đào tạoTrường ĐH Giáo dục | 09130909600989089903 |
| 15 | Đánh giá tác động của việc xếp hạng đối với các cơ sở giáo dục đào tạo | PGS.TS. Nguyễn Phương NgaPGS.TS. Nguyễn Quý ThanhTS. Phạm Xuân Thanh | Hiệp hội KHKTViện Đảm bảo Chất lượngBộ Giáo dục và Đào tạo | 091323309609124886940913090960 |
| 16 | Xây dựng tiêu chí xếp hạng các trường ĐH ở Việt nam | PGS.TS. Nguyễn Phương NgaPGS.TS. Nguyễn Quý ThanhTS. Phạm Xuân Thanh | Hiệp hội KH Kỹ thuậtViện Đảm bảo Chất lượngBộ Giáo dục và Đào tạo | 091323309609124886940913090960 |
| 17 | Mối liên hệ giữa văn hoá chất lượng và đảm bảo chất lượng | PGS.TS. Nguyễn Quý ThanhGS.TS. Lê Ngọc HùngPGS.TS. Phạm Văn Quyết | Viện Đảm bảo Chất lượngHọc viện CH \_ CT QG HCMTrường ĐHKH XH & NV | 091248869409041101970912470932 |
| 18 | Các thành tố của văn hoá chất lượng trong cơ sở giáo dục đào tạo | PGS.TS. Nguyễn Quý ThanhGS.TS. Lê Ngọc HùngPGS.TS. Phạm Văn Quyết | Viện Đảm bảo Chất lượngHọc viện CH \_ CT QG HCMTrường ĐHKH XH & NV | 091248869409041101970912470932 |
| 19 | Đánh giá cơ chế đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục đào tạo | PGS.TS. Lê Đức Ngọc | Trường ĐHKH Tự nhiên | 0912488694 |
| 20 | Đánh giá tác động của hệ thống đảm bảo chất lượng trong đối với chất lượng đào tạo | GS.TS. Nguyễn Đức ChínhPGS.TS. Nguyễn Phương Nga | Trường ĐH Giáo dụcHiệp hội KH Kỹ thuật | 09126676790913233096 |
| 21 | Tác động của việc đánh giá giảng viên tới chất lượng đào tạo | PGS.TS. Nguyễn Phương NgaPGS.TS. Đinh Thị Kim ThoaTS. Tô Thị Thu Hương | Hiệp hội KH Kỹ thuậtTrường ĐH Giáo dụcViện Đảm bảo Chất lượng | 091323309609155845790903292861 |
| 22 | Yếu tố văn hoá trong đánh giá giảng viên | PGS.TS. Nguyễn Quý ThanhTS. Trịnh Ngọc ThạchTS. Nguyễn Thị Tuyết | Viện Đảm bảo Chất lượngỦy ban TN, TN, NĐ Quốc hộiĐại học Quốc gia Hà Nội | 09124886940913249386 |
| 23 | Các tiêu chí đánh giá hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của giáo viên | PGS.TS. Nguyễn Phương NgaTS. Tô Thị Thu Hương | Hiệp hội KH Kỹ thuậtViện Đảm bảo Chất lượng | 09132330960903291861 |
| 24 | So sánh mô hình quản trị ĐH công và ĐH tư thục | TS. Trịnh Ngọc ThạchGS.TS. Lâm Quang ThiệpTS. Hoàng Thị Xuân Hoa | Ủy ban TN, TN, NĐ Quốc hộiTrường ĐH Giáo dụcViện Đảm bảo Chất lượng | 091324938609890899030913591829 |
| 25 | So sánh mô hình quản trị trong ĐH nghiên cứu và ĐH định hướng giảng dạy | TS. Trịnh Ngọc ThạchGS.TS. Lâm Quang ThiệpTS. Hoàng Thị Xuân Hoa | Ủy ban TN, TN, NĐ Quốc hộiTrường ĐH Giáo dụcViện Đảm bảo Chất lượng | 091324938609890899030913591829 |
| 26 | Đánh giá các yếu tố tác động đến phong cách và tính tích cực học tập của người học | PGS.TS. Nguyễn Quý ThanhPGS.TS. Đinh Thị Kim ThoaTS. Nguyễn Công Khanh | Viện Đảm bảo Chất lượngTrường Đại học Giáo dụcTrường ĐHSP Hà Nội | 091248869409155845790904218270 |