**LÝ LỊCH KHOA HỌC**

**1. Thông tin cá nhân**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Minh Phúc | Năm sinh | 17/11/1987 |
| Chức danh khoa học | TS | Giới tính | Nam |
| Chức vụ hành chính |  | CMTND/CCCD | 031087020078 |
| Tên phòng, ban, bộ môn | Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế | | |
| Tên cơ quan công tác | Trường Đại học Ngoại Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo | | |
| Địa chỉ cơ quan | 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa | Tỉnh/ TP | Hà Nội |
| Điện thoại cố định |  | Di động | 0982725668 |
| E-mail chính | phuc.nguyen@ftu.edu.vn | Fax |  |
| Email thay thế | minhphuc.nguyen.1711@gmail.com | | |

**2. Quá trình đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thời gian** | **Tên cơ sở đào tạo** | **Chuyên ngành** | **Học vị** |
| 1 | 09/2005 - 08/2009 | Trường Đại học Ngoại thương | Kinh tế đối ngoại | Cử nhân |
| 2 | 08/2010 - 11/2011 | Đại học Aston | Quản lý chuỗi cung ứng | Thạc sĩ |
| 3 | 08/2015 - 04/2021 | Đại học RMIT | Logistics và Chuỗi cung ứng | Tiến sĩ |

**3. Quá trình công tác**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Cơ quan công tác** | **Địa chỉ** | **Chức vụ** |
| 09/2009 - Nay | Trường Đại học Ngoại thương | 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội | Giảng viên |

**4. Ngoại ngữ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiếng Anh** | IELTS 7.5 |

**5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu**

**5.1. Hướng nghiên cứu chính:** Logistics, Chuỗi cung ứng, Thương mại quốc tế

**5.2. Danh sách đề tài dự án nghiên cứu**:

| **TT** | **Tên đề tài/dự án** | **Cơ quan tài trợ kinh phí** | **Thời gian**  **thực hiện** | **Vai trò** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạn chế trục lợi trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển tại một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 01/2012 - 04/2014 | Thành viên |
| 2 | Các Công ước quốc tế về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển và vấn đề gia nhập của Việt Nam | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 01/2012 - 04/2014 | Thành viên |
| 3 | Nghiên cứu khả năng đáp ứng của người lao động đối với quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam | Trường Đại học Ngoại thương | 07/2021 - 09/2023 | Chủ nhiệm đề tài |
| 4 | Vai trò của vốn xã hội đối với phát triển kinh tế nông hộ tại một số khu vực thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 01/2022 - 12/2023 | Thành viên |
| 5 | Nghiên cứu so sánh mức độ hài lòng của sinh viên trong các chương trình đào tạo cử nhân của Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế | Trường Đại học Ngoại thương | 01/2022 - 06/2023 | Thành viên |

**5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký**

| **TT** | **Tên tác giả** | **Năm công bố** | **Tên công trình** | **Tên tạp chí NXB/Số,**  **Tập, Trang đăng công trình** | **ISSN/ ISBN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bài viết khoa học | | | | | |
| 1.1 | Nguyễn Minh Phúc, Vương Nguyên Anh | 2021 | Vietnam Cold Chains Market: Review and proposal for improvement | Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia - Phát triển hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam trong bối cảnh mới (CLSCM 11.2021) | 978-604-34-3356-2 |
| 1.2 | Trần Thu Trang, Vũ Kim Dung, Nguyễn Minh Phúc | 2020 | Cross-border partnership of higher education institutions in the new normal context: the case study of FTU-CSU advanced program | Forum on Internationalization of Higher Education 2020, Foreign Trade University |  |
| 1.3 | Nguyễn Minh Phúc, Kwok Hung Lau, Caroline Chan | 2019 | The Role of Relationship in Information Sharing and Communication Between Organizations: A Conceptual Framework | The 11th International Conference on Logistics & Transport 2019 | 2392-5728 |
| 1.4 | Nguyễn Minh Phúc, Vinh Thai | 2017 | The Role of Relationship in Supply Chain Collaboration: A Conceptual Framework | Proceedings of the 22nd International Symposium on Logistics (ISL 2017) | 9780853583196 |
| 1.5 | Nguyễn Minh Phúc | 2014 | Conceptual reference framework for successful enterprise resource planning (ERP) implementation in global environment | Journal of International Economics and Management, No. 62 | 2615-9856 |
| 2. Sách/Chương sách | | | | | |
| 2.1 | Nguyễn Minh Phúc | 2023 | The Role of Relationships in Supply Chain Collaboration and Their Impacts on Performance: A Study of Vietnamese Aquaculture Industry | Social Sciences Publishing House | 978-604-364-369-5 |
| 2.2 | Nguyễn Minh Phúc, Masataka Fujita | 2020 | Global Value Chains in ASEAN – Paper 11: Viet Nam | Global Value Chains in ASEAN - May 2020 | 978-4-910293-13-4 |
| 2.3 | Nguyễn Minh Phúc | 2015 | Chương 3: "Vận tải biển trong hệ thống pháp luật Việt Nam" | Sách chuyên khảo "Công ước quốc tế về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển và vấn đề gia nhập của Việt Nam" (chủ biên: Hoàng Văn Châu), NXB Lao động và Xã hội | 978-604-59-0830-3 |

**5.4. Giải thưởng khoa học**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Hình thức và nội dung giải thưởng** | **Năm tặng thưởng** |
| 1 | Bài viết xuất sắc, Hội thảo khoa học quốc gia - Phát triển hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam trong bối cảnh mới (CLSCM 11.2021) | 2021 |

**6. Kinh nghiệm thực tiễn**

**6.1. Dự án đã tham gia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên dự án** | **Đơn vị tài trợ kinh phí** | **Năm** | **Vai trò** |
| 1 | The Swiss Trade Policy and Export Promotion Project | International Trade Centre | 2022 | Cố vấn quốc gia về Thuận lợi hóa thương mại |
| 2 | Global value chain in ASEAN | ASEAN – Japan Centre | 2020 | Đại diện nghiên cứu chính về Việt Nam |

**6.2. Chương trình thỉnh giảng**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đơn vị mời giảng** | **Năm học** | **Bậc học** | **Chương trình** | **Môn học** |
| 1 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | 2023 – 2024 | Cử nhân | Kinh tế hàng hải (Chương trình Tiên tiến) | Research Method & Design |
| 2 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia | 2022 – 2023 | Thạc sĩ | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (liên kết với ĐH St. Francis, Hoa Kỳ) | International Logistics Management,  Supply Chain Management |
| 3 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | 2022 – 2023 | Cử nhân | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Quản lý chuỗi cung ứng chiến lược |
| 4 | Học viện Chính sách và Phát triển | 2023-2024, 2022 – 2023, 2021 – 2022 | Cử nhân | Kinh tế đối ngoại (Chất lượng cao) | Logistics and International Freight Forwarding |
| 5 | Học viện Tài chính | 2022 – 2023, 2021 – 2022, 2020 – 2021 | Cử nhân | Chuyên ngành Hải quan và logistics (Chất lượng cao) | Logistics and International Freight Forwarding |

|  |  |
| --- | --- |
| **Xác nhận của cơ quan công tác** | Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2023  **Người kê khai**  **Nguyễn Minh Phúc** |