|  |
| --- |
| ***Mẫu số 5*** |

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | **CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁ NHÂN**

**I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:**

Họ và tên: NGÔ TIẾN DŨNG Nam/Nữ: Nam

Ngày sinh: 06/ 05/ 1990 Nơi sinh: Bắc Giang

Quê quán: Xuân cẩm – Hiệp Hòa – Bắc Giang Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế

Chức vụ công tác hiện nay: Giảng viên chính

Đơn vị công tác: Học viện Chính sách và Phát triển

 *- Khoa: kế toán – kiểm toán*

Chỗ ở hiện tại: Số 59 TDP số 8, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại NR: Di dộng: 0982115228

Email:ngotiendung@apd.edu.vn

**II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:**

1. Quá trình đào tạo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bậc đào tạo** | **Thời gian** | **Nơi đào tạo** | **Chuyên ngành** | **Tên luận án/luận văn TN** |
| Cử nhân | 04 năm | Học viện tài chính | Kế toán | Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Sông Đà 10. |
| Thạc sĩ | 02 năm | Học viện tài chính | Kế toán | Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Sông Đà 10. |
| Tiến sĩ | 03 năm | Học viện tài chính | Kế toán | Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí hoạt động dịch vụ trong các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam |
| Cử nhân | 03 năm | Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Tiếng anh | Thi tốt nghiệp |

2. Trình độ ngoại ngữ: cử nhân

- Tiếng: Anh

**III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nơi công tác** | **Công việc đảm nhận** |
| Tháng 12/ 2012 đến tháng 5/2021 | Bộ môn Thống Kê và Phân Tích Dự Báo – Học Viện Tài Chính  | Giảng viên |
| Từ tháng 5/2021 đến nay | Khoa kế toán – kiểm toán Học viện Chính sách và Phát triển  | Giảng viên chính  |

**IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**

**1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên đề tài** | **Xếp loại** | **Cấp quản lý** | **Năm hoàn thành** | **Trách nhiệm trong đề tài** |
| 1 | 1. Đề tài NCKH cấp Học viện: *Chính sách ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế*  | Xuất sắc  | Học viện  | 2015 | Tham gia  |
| 2 | 2. Đề tài NCKH cấp Học viện: *Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí đầu tư XDCB từ nguồn NSNN qua kho bác nhà nước* | Xuất sắc  | Học viện | 2016 | Tham gia  |
| 3 | 3. Đề tài NCKH cấp Học viện: *Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại các CTCP nhiệt điện ở Việt Nam* | Xuất sắc  | Học viện |  | Tham gia  |
| 4 | 4. Đề tài NCKH cấp Học viện: *Hoàn thiện xếp hạng tín nhiệm các doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng thương mại Việt Nam* | Xuất sắc  | Học viện | 2017 | Tham gia  |
| 5 | 5. Đề tài NCKH cấp Học viện: *Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp tại khu vực Miền Bắc* | Giỏi | Học viện | 2018 | Chủ biên |
| 6 | 6. Đề tài *Tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp thép tại khu vực Miền Bắc* | Xuất sắc | Học viện | 2019 | Chủ biên  |
| 7 | 7. *Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí hoạt động dịch vụ bưu chính chuyển phát tại Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam* | Xuất sắc | Học viện  | 2019 | Đồng chủ biên |

**2. Các công trình khoa học đã công bố trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên bài** | **Tên tạp chí** | **Tập, Số** | **Trang** | **Số tác giả** |
| 1 | Đẩy nhanh cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2014 – 2015. | Nghiên cứu tài chính kế toán  | Số 9/2014 | 43 | 01 |
| 2 | Lựa chọn ứng dụng mô hình tập hợp chi phí trong kế toán quản trị các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam. | Nghiên cứu tài chính kế toán  | Số 7/2017. | 54 | 01 |
| 3 | Phương pháp kế toán quản trị chi phí phù hợp với doanh nghiệp bưu chính Việt Nam. | Nghiên cứu tài chính kế toán  | Số 1/2018. | 29 | 01 |
| 4 | Phân tích thông tin chi phí cho việc ra quyết định trong các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam | Nghiên cứu tài chính kế toán  | Số 09/2018 | 46 | 01 |
| 5  | Định hướng hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp bưu chính việt nam hiện nay | Nghiên cứu tài chính kế toán  | Số 12/ 2020 | 42 | 02 |

**3. Sách đã xuất bản**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách** | **Loại sách****(GT,BT,SCK,STK...)** | **Trách nhiệm** | **NXB/ Năm XB** |
| 1 | Thực hành kế toán  | Sách chuyên khảo  | Tham gia  | 2018 |
| 2 | Toán rời rạc cho ngành hệ thống thông tin quản lý | Sách tham khảo | Tham gia  | 2019 |
| 3 | Kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh hoạt động dịch vụ bưu chính | Sách chuyên khảo  | Chủ biên  | 2020 |

**4. Hội thảo khoa học**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên bài báo khoa học** | **Tên kỷ yếu** | **Năm công bố** | **Trang** | **Số tác giả** |
| 1 | Sơ lược về hệ thống tài chính toàn diện tại Việt Nam | Hội thảo khoa học quốc gia thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam. | 2019 | 268 | 01 |
| 2 | Sustainable development of posts and telecommunications industry of vietnam in globalization | The second international conferenceOn the sustainable economicDevelopment and business managementIn the context of globalisation | 2019 | 01 | 03 |
| 3 | Recommendation for better performance: Vietnam post case study | finance accounting for promoting sustainable development in private sector | 2020 | 233 | 01 |

**5. Hướng dẫn khoa học**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên SV, HV, NCS** | **Tên công trình** | **Hướng dẫn****(1 hay 2)** | **Xếp loại** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **XÁC NHẬN CỦA HỌC VIỆN TÀI CHÍNH** | **Người kê khai***(Ký, ghi rõ họ tên****)*** |