**DANH SÁCH ĐỀ TÀI GIẢNG VIÊN BÁO CÁO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÁC GIẢ** | **TÊN ĐỀ TÀI** | **ĐƠN VỊ** |
| 1 | Đào Khánh Dư | Thiết kế , chế tạo máy tiện CNC để bàn | Giám Hiệu |
| 2 | Nguyễn Quốc Văn  Nguyễn Thanh Phước  Nguyễn Mậu Tuấn Vương  Nguyễn Phùng Tấn | Bộ điều khiển máy tiện CNC | CK |
| 3 | Phạm Mạnh Trường | Sửa chữa máy cắt dây WIRE-EDM ARISTECH CW-30 | **//** |
| 4 | Trần Trọng Thuyết  Ngô Diệu Thạch  Lê Phú Cường | Dịch thuật tài liệu kiểm định ABET | **//** |
| 5 | Võ Văn Cường  Nguyễn Đức Tài  Đặng Ngọc Lê Văn  Nguyễn Trọng Anh Tuấn | Biên dịch tài liệu : Một số mẩu khuôn điển hình | **//** |
| 6 | Phạm Văn Nghĩa | Dịch tài liệu CĐT : Chương 3 Truyển động cơ khí | **//** |
| **7** | Nguyễn Thị Thanh | Biên dịch tài liệu chương 5 : Tính toàn vẹn các bề mặt gia công cơ khí | **//** |
| 8 | Lý Chánh Trung | Biên dịch tài liệu chương 9 : Processes with Rotational Primary Movement . | **//** |
| 9 | Lưu Chí Đức | Dịch chương 10 : Processes with Translatory Primary Movement | **//** |
| 10 | Trương Nam Trung | Dịch chương 1 tài liệu “Maintenance Planning and Scheduling Handbook” | **//** |
| 11 | Trần Công Tuấn | Dịch tài liệu : Quá trình gia công | **//** |
| 12 | Phan Thị Cẩm Thanh | Biên dịch tài liệu chương 6 : Tính toàn diện trong gia công | // |
| 13 | Nguyễn Thoại Khanh | Tính toán , thiết kế , chế tạo máy tách hột ca cao | // |
| 14 | Nguyễn Văn Thông | Nghiên cứu ứng dụng trục Q trên máy CNC | **//** |
| 15 | Nguyễn Văn Phố | Tính toán , thiết kế máy tiện CNC | **//** |
| 16 | Dương Văn Ba | Ảnh hưởng số lượng vòi phun đến hiệu suất bóc vỏ tỏi sử dụng khí nén ( Bài báo ) | **//** |
| 17 | Đặng Nguyễn Nhân | Phân tích ứng xử cơ học của tấm Composite bằng PP PTHH Matlab | // |
| 18 | Nguyễn Tấn Hùng | Báo cáo Bài báo | **//** |
| 19 | Nguyễn Việt Phong | Nghiên cứu các phương pháp lọc nước và khả năng ứng dụng vào các hộ gia đình , doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh nước sạch | **//** |
| 20 | Nguyễn Quang Tuấn | Ứng dụng công nghệ nano trong một số lĩnh vực | **//** |
| 21 | Lê Thị Kiều Nga | Biên soạn giáo trình TH CĐT1 | **//** |
| 22 | Nguyễn Hải Sơn | Tìm hiểu và áp dụng 5S trong xưởng chế tạo cơ khí | **//** |
| 23 | Nguyễn Văn Thuận  Nguyễn Hữu Nghĩa | Thiết kế máy thí nghiệm kéo nén phục vụ chothi1 nghiệm vật liệu | CKĐL |
| 24 | Vũ Xuân Vinh  Trần Trọng Chính  Huỳnh Hoàng Linh | Giáo trình Cơ lý thuyết ( hệ Trung cấp ) | **//** |
| 25 | Nguyễn Thị Thanh Thủy  Nguyễn Trung Định  Nguyễn Thị Linh Phương | Giáo trình Cơ lý thuyết ( hệ Trung cấp và Cao đẳng nghề ) | **//** |
| 26 | Phạm Thị Hạnh | Giáo trình Vẽ kỹ thuật 1 | **//** |
| 27 | Nguyễn Thị Anh Thơ | Xây dựng hệ thống mẫu vật phục vụ giảng dạy môn Vật liệu cơ khí | **//** |
| 28 | Huỳnh Phước Thiện  Nguyễn Thanh Thìn | Thiết kế và chế tạo xe quét rác | **//** |
| 29 | Văn Ánh Dương | Nghiên cứu thu thập và xử lý ảnh để hỗ trợ ôtô chạy tự động | **//** |
| 30 | Lâm vũ thành Nhật  Hồ Văn Thu | Chỉnh lý và biên soạn giáo trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ôtô | **//** |
| 31 | Nguyễn Hải Trân  Chu Việt Khoa | Nghiên cứu quản lý , theo dõi và sử dụng hiệu quả các thiết bị trong công tác giảng dạy tại xưởng thực tập gầm và động cơ | **//** |
| 32 | Võ Văn Quốc | Nghiên cứu thiết kế quy trình hướng dẫn thực tập sản xuất cho SV ngành ôtô | **//** |
| 33 | Nguyễn Ngọc Thạnh  Nguyễn Thời Trung | Giáo trình Điện-Điện tử ôtô | **//** |
| 34 | Nguyễn Quốc Vương | Ứng dụng thiết bị đo nhiệt độ vào giảng dạy thực tập động cơ 2 | **//** |
| 35 | Nguyễn Bá Võ | Thiết kế mô hình mã hóa động cơ | **//** |
| 36 | Nguyễn Thành Tuyên | Nghiên cứu và xây dựng thuật toán mới ổn định giao diện HAPTICS trong điều khiển từ xa | **//** |
| 37 | Trần Thanh Bình | Thiết kế và chế tạo xe tham gia cuộc thi tiết kiệm nhiên liệu HONDA EMC | **//** |
| 38 | Lê Hoàng Phương | Nghiên cứu an toàn Ô tô khách va chạm dãy phân cách | **//** |
| 39 | Ngụy Quang Cường | Nghiên cứu cơ cấu cam GLOBOIDAL theo tiêu chí sức bền | **//** |
| 40 | Trần Việt Dũng | Giải pháp tra cừu thong số của vít , chốt và then bằng theo tiêu chuẩn ISO | P.ĐT |
| 41 | Tống Minh Hải | Biên soạn tài liệu tham khảo Toán cao cấp ( chương 9 ) ( phụ trách chung ) | GDĐC |
| 42 | Bùi Minh Quân | Biên soạn tài liệu tham khảo Toán cao cấp ( chương 10 ,11 ) | **//** |
| 43 | Nguyễn Dương Trí | Biên soạn tài liệu tham khảo Toàn cao cấp ( chương 1 đến 8) | **//** |
| 44 | Nguyễn Văn Cương | Chỉnh lý bổ sung chương 3 – Chủ nghĩa Duy vật Lịch sử - Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê Nin | **//** |
| 45 | Ngô Văn Thiện | Tác động của đánh giá quá trình lên thành quả học tập môn vật lý đai cương của SV theo cách tiếp cận năng lực giải quyết vấn đề | **//** |
| 46 | Phạm Đình Huấn | Chỉnh sửa giáo trình môn chính trị chương 6 ,13 và 14 ( hệ CĐN ) | **//** |
| 47 | Cao Văn Dương | Chỉnh sửa giáo trình môn chính trị chương 5 và 9 ( hệ CĐN ) | **//** |
| 48 | Đặng Đôn Lai | Chỉnh sửa , bổ sung chương 4và 5 – Giáo trình đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam | **//** |
| 49 | Nguyễn Thanh Hoa | Nghiên cứu một số bài tập phát triển thể lực theo xu hướng thể thao hiện đại nhằm năng cao chất lượng giảng môn bong chuyền dành cho nữ SV ngành kế toàn trường CĐKT Cao Thắng | **//** |
| 50 | Vũ Thị Ngọc Mai | Chỉnh sửa giáo trình môn Hóa đại cương ( từ chương 1 đến 9) | **//** |
| 51 | Lưu Gia Thiện | Chỉnh sửa giáo trình môn Vật lý đại cương chương 7 ( soạn mới lý thuyết và bài tập mẫu ) | **//** |
| 52 | Bùi Đông Hải  Phan Đại Nghĩa  Phan Thanh Tú  Đỗ Chí Phi | Soạn giáo trình môn : Thực hành tính toán thiết kế lắp đặt điện dân dụng | Đ.ĐL |
| 53 | Ngô Bá Việt  Nguyễn Hoài Phong  Phạm Văn Thành  Nguyễn Thủy Đăng Thanh | Soạn giáo trình môn : Bài tập Lý thuyết mạch | **//** |
| 54 | Lê Phong Phú  Phạm Văn Thành  Nguyễn Bá Nhạ  Phan Thanh Tú  Nguyễn Bảo Quốc  Phạm Văn Nghĩa | Soạn giáo trình môn : Hướng dẫn thiết kế đồ án Cung cấp điện | **//** |
| 55 | Ngô Thị Minh Hiếu  Nguyễn Chí Thiện | Soạn giáo trình môn : Truyền nhiệt – Thiết bị trao đổi nhiệt | **//** |
| 56 | Lê Quang Huy  Nguyễn Hữu Quyền | Soạn giáo trình môn : Kỹ thuật lạnh | **//** |
| 57 | Nguyễn Hoàng Linh  Nguyễn Lương Văn Minh  Phạm Văn Hiệp | Soạn giáo trình môn : Bài tập có bài giải môn Kỹ thuật điện | **//** |
| 58 | Nguyễn Tấn Thành  Đặng Thanh Tùng  Nguyễn Văn Hiền  Lê Thành Tâm | Soạn giáo trình môn : Máy điện 2 | **//** |
| 59 | Đặng Đắc Chi | Accurate Motion Regeneration Technique with Robust Control Approach | **//** |
| 60 | Phạm Văn Hiệp | Ứng dụng thiết bị bù ngang ( SVC ) để nâng cao ổn định động của máy phát điện gió nguồn đôi ( DFIG ) kết nối với lưới điện | **//** |
| 61 | Nguyễn Thị Uyên | Vật liệu vô định hình trong chế tạo mạch từ máy biến áp | **//** |
| 62 | Phạm Đình Ngãi | Điều khiển Quadrotor bằng giải thuật mở PID | **//** |
| 63 | Ngô Phi Thường | Improving battery efficiency with soft witching technique | **//** |
| 64 | Trương Hồng Anh  Nguyễn Văn Bắc  Võ Bình Phước | Nghiên cứu chế tạo máy thu hối gas cho hệ thống lạnh | //  P.QTĐS |
| 65 | Lê Đình Trung  Lê Xuân Lâm | Đánh giá các phương pháp gia nhiệt trong tủ sấy chân không sấy phấn hoa ở vi mô nhỏ | Đ.ĐL  Giám Hiệu |
| 66 | Phạm Duy Thanh | Soạn quy trình thiết kế , thi công , vận hành và sửa chữa hệ thống điện cho công trình dân dụng | Đ.ĐL |
| 67 | Đặng Đắc Chi  Nguyễn Hoàng Duy  Ngô Thị Thanh Bình  Đoàn Minh Hải  Cù Minh Phước  Cao Hoàng Vũ  Nguyễn Thủy Đăng Thanh | Thiết kế thi công bộ điều khiển máy CNC | Đ.ĐL |
| 68 | Đỗ Chí Phi  Vũ Kế Hoạch | Dự án sản xuất thử nghiệm dây chuyền sản xuất cá cơm xuất khẩu | Đ.ĐL  P.KHCN&HTQT |
| 69 | Đỗ Chí Phi  Nguyễn Công Thành | Ngiên cứu hiệu ứng từ giảo nghịch trong lõi thép máy biến áp vô định hình | Đ.ĐL  Giám Hiệu |
| 70 | Đỗ Chí Phi  Nguyễn Công Thành | Nghiên cứu tính chất thuận của từ giảo trong lõi thép máy biến áp vô định hình | Đ.ĐL  Giám Hiệu |
| 71 | Đỗ Chí Phi | Tính toán phân bố điện áp trong dây quấn đan xen cùa máy biến áp | Đ.ĐL |
| 72 | Phạm Văn Thành  Ngô Bá Việt  Lê Thành Tâm | Design and make a water pumping system using photovoltaic directly | **//** |
| 73 | Lê Tuấn Tăng | Điều khiển đồng bộ tốc độ caocho hệ thống vận chuyển vật liệu mềm | **//** |
| 74 | Lưu Văn Đại  Trần Thanh Trang | Giáo trình Hệ thống nhúng | ĐT.TH |
| 75 | Trương Quang Trung | Giáo trình Hệ thống báo hiệu | P.CTCT-HSSV |
| 76 | Lại Nguyễn Duy  Trần Thanh Hòa | Giáo trình Thông tin di động | ĐT.TH |
| 77 | Nguyễn Phú Quới  Nguyễn Thiện Thông | Giáo trình Bài tập xử lý số tín hiệu | // |
| 78 | Thái Ngọc Anh Khôi  Nguyễn Tâm Hiền | Giáo trình Anh văn chuyên ngành ĐTTT | // |
| 79 | Nguyễn Việt Tiến  Trương Hoàng Hoa Thám | Giáo trình Kiến trúc máy tính và hệ điều hành | // |
| 80 | Nguyễn Thiện Thông  Nguyễn Phú Quới | Giáo trình Thực hành xử lý số tín hiệu | // |
| 81 | Nguyễn Thị Hồng Ánh | Giáo trình Đo lường điện tử | // |
| 82 | Đinh Thị Thanh Hoa | Giáo trình Kỹ thuật Cảm biến | // |
| 83 | Phùng Đức Bảo Châu  Nguyễn Hữu Phước | Giáo trình Thực hành kỹ thuật số | // |
| 84 | Nguyễn Hữu Phước  Huỳnh Thanh Hòa | Giáo trình Mạch tương tự | // |
| 85 | Phạm Văn Mạnh | Nghiên cứu chế tạo rô bốt bốn chân | // |
| 86 | Huỳnh Xuân Dũng  Võ xuân Nam | Giáo trình Điều khiển lập trình | // |
| 87 | Huỳnh Xuân Dũng  Hồ Văn Thới  Võ Xuân Nam  Phạm Thành Nhân  Nguyễn Thanh Nghĩa  Phùng Đức Bảo Châu  Tống Thanh Nhân  Lê Đình Kha | Nghiên cứu Bộ Điều khiển CNC | // |
| 88 | Nguyễn Vũ Dzũng  Nguyễn Bá Phúc  Lê Viết Hoàng Nguyên  Vũ Yến Ni | Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ công tác đào tạo Trường CĐKT Cao Thắng ( Gói quản lý cán bộ lớp và quản lý rèn luyện đạo đức SV ) | // |
| 89 | Nguyễn Vũ Dzũng  Nguyễn Bá Phúc  Lữ Cao Tiến  Nguyễn Võ Công Khanh | Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ công tác đào tạo Trường CĐKT Cao Thắng ( Gói tra cứu thong tin sinh viên và Quản lý chất lượng đào tạo ) | // |
| 90 | Nguyễn Vũ Dzũng  Dương Trọng Đính  Lê Viết Hoàng Nguyên  Vũ Đức Toàn  Trần Quang Khải  Lưu Tuệ Hảo  Trần Trung Nguyên | Xây dựng Phần mềm Quản lý nhân sự | // |
| 91 | Huỳnh Nam | Predicting Traveler Movement Based on a Hybrid Model of Hierarchical Clustering and Bayesian Network | // |
| 92 | Vũ Đức Toàn  Lương Minh Huấn  Trần Anh Trạng | Giáo trình Quản trị hệ thống mạng | // |
| 93 | Nguyễn Đức Duy | Xây dựng thuật toán khai thác luật kết hợp (EHAUI – TREE) dựa trên độ hữu ích trung bình . | // |
| 94 | Tô Vũ Song Phương  Lê Viết Hoàng Nguyên | Lập lịch cá nhân trong các khung thời gian cho sẵn và các công việc có thể cắt nhỏ nhưng có giới hạn tối thiểu | // |
| 95 | Đặng Quang Vinh | Xây dựng mô hình chứng thực cho các điểm truy cặp internet không dây tại khoa ĐTTH | // |
| 96 | Phạm Thủy Tú  Trần Thị Ngọc Châu  Phù Khắc Anh | Giáo trình lý thuyết HQTCSDL cho hệ TC và CĐ | // |
| 97 | Nguyễn Chí Thanh | Xây dựng thuật toán điều khiển rô bốt tránh chướng ngại vận động | // |
| 98 | Tôn Long Phước | Model checking early requirements specifications in Alloy ( Kiểm chứng dựa vào mô hình cho đặc tả ứng dụng trong giai đoạn đầu bằng ngôn ngữ Alloy ) | // |
| 99 | Lê Quang Song  Lữ Cao Tiến  Nguyễn Vũ Dzũng | Xây dựng hệ thống Elearning – Học trực tuyến hộ trợ SV | // |
| 100 | Cao Thanh Hảo | Thực trạng và giải pháp quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm giáo dục cho HSSV rèn luyện tốt , học tập tốt tại Trường CĐKT Cao Thắng | P.CTCT-HSSV |
| 101 | Nguyễn Thị Thanh Trà  Nguyễn Văn Hiền | Sử dụng Khung phân loại Dewey để phân loại tài liệu và xây dựng công cụ tra cứu | THƯ VIỆN |
| 102 | Lê Thị Thu Bình | Giáo trình Kỹ năng giao tiếp | BMKT |
| 103 | Nguyễn Thị Hiền | Giáo trình Kế toán đầu tư tài chính và thuê tài sản | // |
| 104 | Trần Thị Mỹ Linh  Hoàng Thị Minh Thu | Bài tập lớn Nguyên lý kế toán | // |
| 105 | Trần Thị Thúy Vân | Bài tập lớn Báo cáo tài chính | // |
| 106 | Vũ Đình Kết  Lê Thị Thúy Nga | Áp dụng một số phương pháp giảng dạy tích cực vào môn Kế toán tài chính cho SV ngành Kế toán Trường CĐKT Cao Thắng | // |
| 107 | Nguyễn Thanh Hiệp | Nâng cao chất lượng trong công tác quản lý HSSV thong qua mối lien hệ với gia đình và doanh nghiệp | P.CTCT -HSSV |
| 108 | Vũ Quốc Tuấn | Triển khai giải pháp thu kinh phí Trường CĐKT Cao Thắng qua hệ thống BILLPAYMENT | P.TC-KT |

**T**ổng cộng có : 108 đề tài

P. KHCN & HTQT Ngày 27 tháng 12 năm 2016

Trưởng Phòng Người tổng hợp

Vũ Kế Hoạch Nguyễn Anh Dũng