**LÍ LỊCH KHOA HỌC**

***(Dùng cho cán bộ tham gia đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội)***

I. LÍ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Khánh Huy Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/1992 Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Thái Bình Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2023, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Viện Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phòng 6.11 – CT3 – Chung cư Iris Garden – 30 Trần Hữu Dực – Phường Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0985.726.998

Fax: Email: huynk@vnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. **Đại học**

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Việt Nam

Ngành học: Tài chính – Ngân hàng

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2014

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:

1. **Sau đại học**

- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Năm cấp bằng: 2017

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Tiến sĩ ngành/chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Năm cấp bằng: 2023

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tên luận án: “Năng suất lao động trong các doanh nghiệp dịch vụ du lịch tại Việt Nam: Nghiên cứu điển hình trường hợp thành phố Đà Nẵng”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Ngoại ngữ:** | 1. Tiếng Anh (IELTS 7.5) | Mức độ sử dụng: Thành thạo |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nơi công tác** | **Công việc đảm nhiệm** |
| 04/2015-12/2020 | Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế (CITE) – Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN | Chuyên viên |
| 12/2018 | Trường Đại học Việt Bắc – Thái Nguyên | Giảng viên thỉnh giảng |
| 03/2019 | Trường Đại học Thái Nguyên – Thái Nguyên | Giảng viên thỉnh giảng |
| 08/2020 – 10/2021 | Viện Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN | Giảng viên thỉnh giảng |
| 10/2021 – hiện tại | Viện Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN | Giảng viên |

**IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên đề tài nghiên cứu** | **Năm bắt đầu/Năm hoàn thành** | **Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)** | **Trách nhiệm tham gia trong đề tài** |
| 1 | Giải pháp nâng cao năng suất lao động xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng | 2018/2022 | Nhà nước | Thành viên |

1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố, ghi rõ số ISBN, hoặc ISSN...)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên công trình** | **Năm công bố** | **Tên tạp chí** | **Tác giả chính/đồng tác giả** | **Tạp chí danh mục (ISI/Scopus/khác)** |
| 1 | Increasing Technology-Based Driver’s Productivity Under Covid-19 Pandemic in Vietnam: the Significant Contribution of Consumer Behavior | 2022 | International Journal of Professional Business Review | Tác giả | ISI/Scopus  ISSN: 2525-3654 |
| 2 | Determinants for labor productivity improvement in hotel service: Empirical evidence from Vietnam | 2022 | International Journal of Productivity and Quality Management | Tác giả | ISI/Scopus  ISSN: 1746-6474 |
| 3 | The shifting trends in online buyer’s behaviour under the impact of COVID-19 pandemic in Vietnam | 2022 | Transnational Marketing Journal | Đồng tác giả | ISI/Scopus  ISSN: 2041-4684 |
| 4 | Customer behavioural intentions in accepting technology-based ride-hailing service: Empirical study from Vietnam | 2022 | Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society | Tác giả | ISI/Scopus  ISSN: 2069-8887 |
| 5 | Perception of Eliminating Service Waste for Better Efficiency and towards Lean Management in Vietnamese SMEs | 2021 | Webology | Tác giả | ISI/Scopus  ISSN: 1735-188X |
| 6 | Solutions for hotel service recovery inpost-period of COVID-19 pandemic: Case study of Hanoi-Vietnam tourism sector | 2022 | Digital Transformation on Manufacturing, Infrastructure & Service | Tác giả | Hội thảo quốc tế  ISBN: 978-303-132-718-6 |
| 7 | Towards an economic recovery after the COVID-19 pandemic: empirical study on electronic commerce adoption of small and medium enterprises in Vietnam | 2021 | Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society | Đồng tác giả | ISI/Scopus  ISSN: 2069-8887 |
| 8 | Labor productivity in hotel service: An empirical study from Vietnam | 2021 | VNU Journal of Science: Economics and Business | Tác giả | Khác  ISSN: 2734-9845 |
| 9 | Service quality of Vietnam commercial banks from customer satisfaction: Evidence from VietcomBank | 2021 | International Journal of Management Studies and Social Science Research | Tác giả | Khác  ISSN: 2582-0265 |
| 10 | Tourism businesses towards recovery from COVID-19 pandemic: The essential contribution of labor productivity | 2021 | International Journal of Management Studies and Social Science Research | Tác giả | Khác  ISSN: 2582-0265 |
| 11 | The relationship between labor productivity and revenue growth of SOEs in the accommodation and catering sector in Vietnam | 2020 | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế | Tác giả | Khác  ISSN: 0866-7489 |
| 12 | Managing productivity in the tourism industry: better studies needed for the new era | 2020 | International conference on Productivity and Quality in the age of digital transformation | Tác giả | Hội thảo quốc tế  ISBN: 978-604-303-198-0 |
| 13 | Analyze the relationship between the inputs to the output productivity of travel service businesses in Vietnam | 2020 | International conference on Productivity and Quality in the age of digital transformation | Tác giả | Hội thảo quốc tế  ISBN: 978-604-303-198-0 |
| 14 | Theoretical model and method of measuring customer satisfaction index of telecommunications services in Vietnam | 2018 | Tạp chí Nghiên cứu châu Á – Thái Bình Dương | Tác giả | Khác  ISSN: 0868-3808 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Xác nhận của cơ quan** | *………., ngày tháng năm*  **Người khai kí tên**  *(Ghi rõ chức danh, học vị)* |