**ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN**

**KHOA SƯ PHẠM KHOA HỌC XÃ HỘI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ tên giảng viên** | **Năm sinh** | **Học hàm/học vị** | **Chuyên ngành** | **Lĩnh vực nghiên cứu** |
| **BỘ MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ** | | | | | |
| 1 | Lê Văn Tùng | 1983 | TS | Triết học | Triết học |
| 2 | Lê Thanh Dũng | 1984 | TS | Lịch sử Đảng | Lịch sử Đảng |
| 3 | Hồ Thị Hồng Cúc | 1972 | TS | Lý luận và Lịch sử giáo dục | Lý luận và Lịch sử giáo dục |
| 4 | Phùng Ngọc Tiến | 1982 | ThS | Triết học, Chính trị học | Triết học, Chính trị học |
| 5 | Nguyễn Đình Cường | 1985 | ThS | Chính trị học | Chính trị học |
| 6 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 1990 | ThS | Luật Dân sự và Tố tụng Dân sự | Luật Dân sự và Tố tụng Dân sự |
| 7 | Lê Thị Lệ Hoa | 1981 | ThS | PPGD | PPGD |
| 8 | Nguyễn Hải Hà | 1976 | ThS | Pháp luật | Pháp luật |
| 9 | Lê Anh Thi | 1986 | ThS | HCM, PP&LL giảng dạy GDCD, GDGĐ | HCM, PP&LL giảng dạy GDCD, GDGĐ |
| 10 | Nguyễn Thanh Bằng | 1983 | ThS | Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật | Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật |
| 11 | Nguyễn Thị Thìn | 1988 | ThS | Triết học | Triết học |
| 12 | Đoàn Duy Trúc Ngọc | 1995 | ThS | Chính trị học, CNXHKH | Chính trị học, CNXHKH |
| 13 | Võ Thị Mỹ Linh | 1987 |  | Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật | Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật |
| **BỘ MÔN LỊCH SỬ** | | | | | |
| 14 | Trần Thị Nhung | 1982 | TS | Lịch sử thế giới | - Lịch sử thế giới (cận đại, hiện đại)  - Lịch sử chủ nghĩa tư bản (Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản, NICs  - Lịch sử quan hệ quốc tế (các vấn đề trong quan hệ quốc tế giai đoạn cận hiện đại, các liên minh, các tổ chức quốc tế…)  - Lịch sử chủ nghĩa xã hội (Liên Xô, Trung Quốc, Cu Ba…)  - Lịch sử cách mạng giải phóng dân tộc (Cách mạng giải phóng dân tộc của các quốc gia ở châu Á, châu Phi, khu vực Mỹ latinh). |
| 15 | Lê Đình Trọng | 1976 | TS | LSVN | -Lịch sử Việt Nam: Cổ trung đại, cận đại, hiện đại.  -Lịch sử Trung Quốc: Cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại, đương đại.  -Lịch sử quan hệ ngoại giao: Việt - Trung, Việt - Trung - Xô, Việt - Pháp, Việt - Mĩ, Việt - Lào - Campuchia.v.v.  -Nghiên cứu các nhân vật lịch sử.  -Nghiên cứu lịch sử địa phương.  -Nghiên cứu lịch sử tộc người. |
| 16 | Nguyễn Trọng Minh | 1976 | TS - GVC | Lịch sử Việt Nam | -Lịch sử văn hóa.  -Bảo tồn và phát huy giá trị di sản.  -Lịch sử Việt Nam hiện đại  -Kinh tế Việt Nam thời kì đổi mới |
| 17 | Dương Tô Quốc Thái | 1987 | TS | Lịch sử Việt Nam | - Lịch sử Việt Nam |
| 18 | Nguyễn Thế Hồng | 1986 | ThS - NCS | Lịch sử Việt Nam | -Lịch sử Việt Nam: Cổ trung đại, cận đại, hiện đại.  - Lịch sử quan hệ ngoại giao Việt Nam.  -Nghiên cứu lịch sử địa phương. |
| 19 | Trần Thị Hiền | 1976 | ThS | Lý luận và Phương pháp dạy học Lịch sử | - Lí luận và PPDHLS  - Giáo dục địa phương |
| 20 | Đinh Hồng Khoa | 1983 | ThS | Lịch sử Việt Nam | -Quan hệ đối ngoại Việt nam  -Quan hệ Quốc tế |
| **BỘ MÔN ĐỊA LÝ** | | | | | |
| 21 | Phùng Thái Dương | 1983 | TS | Khoa học địa chất và khoáng vật | - Địa sinh thái môi trường  - Biến đổi khí hậu và nông nghiệp |
| 22 | Nguyễn Thanh Tâm | 1982 | TS | Khoa học giáo dục | - Khoa học giáo dục  - Giáo dục vì sự phát triển bền vững  - Lý luận và phương pháp dạy học Địa lý |
| 23 | Tôn Sơn | 1985 | TS | Hải dương học | - Viễn thám và GIS  - Rừng ngập mặn  - Biến đổi khí hậu  - Quản lý Tài nguyên và Môi trường |
| 24 | Nguyễn Thị Thanh Vân | 1981 | ThS.GVC | Lí luận và phương pháp dạy học địa lí | - Lý luận và phương pháp dạy học Địa lý  - Hoạt động trải nghiệm  - Giáo dục môi trường |
| **BỘ MÔN TÂM LÝ – QUẢN LÝ GIÁO DỤC** | | | | | |
| 25 | Phạm Minh Giản | 1962 | PGS.TS | Quản lý giáo dục | - Các vấn đề lý luận và thực tiễn của quản lý giáo dục và trường học như vấn đề quản lý đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường ở các ngành học mầm non, phổ thông, đặc biệt là ở cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng chuẩn hóa nâng cao chất lượng đội ngũ, chuẩn nghề nghiệp. - Nghiên cứu minh triết Hồ Chí Minh về giáo dục, thông qua các nghiên cứu về nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục; các hoạt động quản lý giáo dục, năng lực của người cán bộ giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh. - Nghiên cứu ứng dụng về quản lý giáo dục; về đổi mới kiểm tra đánh giá, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng. |
| 26 | Huỳnh Mộng Tuyền | 1973 | PGS.TS | Giáo dục học | - Quản lý giáo dục  - Giáo dục học mầm non, tiểu học, trung học, Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp |
| 27 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | 1968 | TS | Giáo dục học | - Giáo dục học, Xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường, Văn hóa ứng xử trong nhà trường, Dạy học tích cực |
| 28 | Trần Đại Nghĩa | 1979 | TS | Quản lý giáo dục | - Quản lý giáo dục; Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp; Kỹ năng mềm. |
| 29 | Phạm Thế Hưng | 1979 | TS | Tâm lý học | - Tâm lý tham vấn, tâm lý trị liệu |
| 30 | Huỳnh Thị Kiều Trâm | 1988 | ThS | Quản lý giáo dục | - Quản lý hành chánh Nhà nước, Quản lý giáo dục LHCNN&QLGD, Hoạt động trải nghiệm, Công tác đội |
| 31 | Nguyễn Kim Chuyên | 1975 | ThS | Giáo dục học | - Giáo dục học, kỹ năng mềm, tư vấn. |
| 32 | Đinh Ngọc Thắng | 1981 | ThS | Tâm lý học | - Đo lường các chỉ số trí tuệ; các rối loạn tâm lý; hỗ trợ và can thiệp về sức khỏe tâm thần cho trẻ em; hỗ trợ và tham vấn các vấn đề tâm lý cho mọi người. |
| 33 | Nguyễn Thị Xuân Đài | 1983 | ThS | Tâm lý học | - Tâm lý học |