**DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI THỐNG NHẤT TẠI HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH**TRƯỜNG KINH TẾ** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**----------🙢🟁🙠---------- |

**NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LỚP: K30A3\_QLKT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã học viên** | **Họ và tên học viên** | **TÊN ĐỀ TÀI** | **Họ và tên CBHD** |
|  | 22831011000015 | Hồ Đắc Chiến | Quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | TS. Hồ Mỹ Hạnh |
|  | 22831011000027 | PHAN QUÝ DƯƠNG | Chính sách phát triển nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh | TS. Đào Quang Thắng |
|  | 22831011000034 | PHAN DUY GIÁP | Năng lực công chức tại ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh | TS. Hồ Thị Diệu Ánh |
|  | 22831011000036 | Cao Thanh Hải | Năng lực cán bộ của Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ | TS. Nguyễn Thị Thuý Vinh |
|  | 22831011000037 | Đậu Xuân Hải | Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nướctại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An | TS. Hoàng Thị Thanh Huyền |
|  | 22831011000053 | Nguyễn Bá Hoàng | Năng lực đội ngũ lao động trực tiếp tại Nhà máy thủy điện Bản Vẽ | TS. Nguyễn Thị Bích Liên |
|  | 22831011000063 | Phan kiên | Phát triển du lịch của huyện Diễn châu, tỉnh Nghệ An | PGS.TS. Thái Thị Kim Oanh |
|  | 22831011000075 | Nguyễn Thành Luân | Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ | TS. Nguyễn Thị Thanh Hòa |
|  | 22831011000079 | Nguyễn Xuân Minh | Quản lý vận hành sản xuất tại Công ty Thủy điện Bản Vẽ | TS. Lê Vũ Sao Mai |
|  | 22831011000080 | Dương Chí Nam | Tổ chức thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An | TS. Phạm Thị Kim Yến |
|  | 22831011000082 | Trần Bá Ngọc | Hoạch định chiến lược phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh | TS. Nguyễn Thị Mai Lê |
|  | 22831011000085 | Nguyễn Công Nhâm | Phát triển công nghiệp hỗ trợ của tỉnh Nghệ An | TS. Lê Vũ Sao Mai |
|  | 22831011000086 | Nguyễn Duy Nhật | Quản lý dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Nghệ An | TS. Đường Thị Quỳnh Liên |
|  | 22831011000094 | Hà Phương | Tăng cường giám sát các tổ chức tín dụng của chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ  | PGS.TS. Đỗ Thị Phi Hoài  |
|  | 22831011000096 | Hoàng Trung Phượng | Năng lực của công chức lãnh đạo, quản lý tại Uỷ ban nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An | TS. Ngô Hồng Nhung |
|  | 22831011000091 | Trần Thị Lan Phương | Quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An | TS. Trịnh Thị Hằng |
|  | 22831011000099 | Nguyễn Văn Quang | Quản lý huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Nam Nghệ An | TS. Trần Thị Lưu Tâm |
|  | 22831011000106 | Nguyễn Văn Sỹ | Quản lý của chính quyền cấp huyện đối với phát triển du lịch tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh | TS. Trần Thị Thanh Tâm |
|  | 22831011000117 | Phan Ngọc Thịnh | Quản lý cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Nghệ An | TS. Đặng Thành Cương |
|  | 22831011000125 | Nguyễn Huy Tín | Quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Hoàng | TS. Trần Thị Thanh Thủy |
|  | 22831011000130 | Thái Văn Tráng | Chất lượng cán bộ quản lý của Công ty Thuỷ Điện Bản Vẽ | PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc |
|  | 22831011000139 | Trần Sơn Tùng | Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An | TS. Đặng Thuý Anh |
|  | 22831011000146 | Trần Thị Vân | Nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An | PGS.TS. Trần Thị Hoàng Mai |
|  | 22831011000148 | NGUYỄN THỊ BẢO YẾN | Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Phòng giao dịch Phan Bội Châu | TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh |

*Danh sách trên gồm 24 học viên*

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG KINH TẾ PHỤ TRÁCH NGÀNH QL KINH TẾ**

 **PGS.TS Thái Thị Kim Oanh**