**TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ XÃ HỘI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | **Khoa** | **Tên đề tài** | **Sinh viên thực hiện** |
| 1 | ĐTQT | Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Duy Tân | **Trần Thị Kim Ngọc** Đặng Ngọc Hoàng Nguyên |
| 2 | QTKD | Nghiên cứu xu hướng nhà ở tại thành phố Đà Nẵng | **Phạm Thị Xuân Hương** Lê Thị Hà Trang Trần Thị Phưỡng Mai Thị Xuân Huyền Hoàng Thị Ngọc Lan Trần Thị Thu Uyên |
| 3 | CNTT | Phần mềm "Location store" trên di động | **Nguyễn Thế Viễn** Lê Bá Thuần |
| 4 | Kế toán | Giải pháp nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ngành kế toán trường ĐH Duy Tân đáp ứng yêu cầu của xã hội trong điều kiện hội nhập hiện nay | **Lê Thị Lý** Lê Thị Kiều Đỗ Nguyễn Anh Thi |
| 5 | CNTT | Xây dựng dự án kiểm thử tự động với công cụ Selenium - Testing và ứng dụng | Lê Việt Thanh Bình |
| 6 | CNTT | Email market | **Trịnh Phạm Văn Việt** Lê Châu Minh Nhật Văn Công Tài Nguyễn Tôn Xuân Lộc Lê Thịnh Nguyễn Ngọc Tín |
| 7 | CNTT | Xây dựng chương trình duyệt hỗ trợ nhận dạng giọng nói cho ứng dụng thiết bị điện thoại thông minh | **Lê Đức Hiền Nhân** Nguyễn Thế Viễn Lê Bá Thuận |
| 8 | ĐTQT | Xây dựng hệ thống chấm bài tự động môn lập trình cơ sở tại trường Đại học Duy Tân | **Lê Ngọc An** Nguyễn Đình Đạt Trần Công Sơn Phan Phạm Phú An |
| 9 | ĐTQT | Xây dựng hệ thống chấm tự động olympic tin học trực tuyến | **Trương Ngô Trường Huy** Nguyễn Trần Viết Chương Lê Quang Hiệp |
| 10 | ĐTQT | Map of constellations | **Đinh Ngọc Dương** Lê Bá Đạt Nguyễn Minh Tuấn Lê Đình Đoan Nguyễn Văn Hải |
| 11 | ĐTQT | Emergency | **Trương Thành Phát** Trịnh Đình Thoan Hà Quang Anh |
| 12 | ĐTQT | Ứng dụng quản lý và chia sẻ vị trí Windows Phone | **Ôn Văn Trọng Đức** Lữ Gia Viên Nghiêm Vũ Lâm Trương Diên Quốc Huy Trần Văn Dũng |
| 13 | ĐTQT | Da Nang travel online | **Đoàn Hải Đăng** Trần Anh Khoa Nguyễn Bá Chinh Lê Hoàng Phúc Nguyễn Hữu Bảo Khánh |
| 14 | CNTT | Hệ phân tán kinh doanh bất động sản trên nền IOS | **Dương Văn Thạnh** Nguyễn Đức Chương |
| 15 | CNTT | Xây dựng quy trình phản ứng tình huống tấn công mạng | **Trương Minh Đạt** Trần Như Minh |
| 16 | ĐTQT | Xây dựng hệ thống thu thập, thống kê nhu cầu việc làm | **Đặng Chí Trung** Đoàn Thanh Thảo Nguyễn Tấn Tin Hoàng Quảng Châu |
| 17 | CNTT | Mã hóa và Giấu tin trong ảnh | **Trần Như Minh** Nguyễn Văn Hậu |
| 18 | QTKD | Nghiên cứu nhu cầu thưởng thức cà phê hạt của người dân Đà Nẵng | Trần Thị Khuê |
| 19 | CNTT | Phần mềm "IP Calculator" trên di động | **Trần Hoàng Giang** Lê Trọng Khiêm |
| 20 | ĐTQT | Sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo chương trình PSU Đại học Duy Tân | **Trương Trần Thanh Tâm** Hồ Thị Thu Hiền Kiều Thị Hoa Phan Thị Mai Nguyễn Thị Thúy Yên |
| 21 | Kế toán | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ viễn thông của Công ty Vietel tại Đà Nẵng | **Dương Văn Hiếu** Hoàng Công Phước |
| 22 | Kế toán | Khảo sát thực trạng nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên ĐH Duy Tân | **Nguyễn Thị Hải Yến** Huỳnh Thị Thanh Hằng Nguyễn Thị Trúc Phương Đỗ Phương Thủy |
| 23 | QTKD | Nghiên cứu sự ảnh hưởng của quảng cáo đến hành vi mua của người tiêu dùng đối với bột giặt Ariel | **Võ Thị Hồng Loan** Nguyễn Thị Thúy Hằng Võ Văn Minh Đức Phạm Hoàng Mãnh |
| 24 | QTKD | Những giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay | **Đoàn Trịnh Thu Huyền** Nguyễn Tấn Sỹ Nguyễn Thị Kiều My |
| 25 | QTKD | Giải pháp giải quyết nợ đọng Bảo hiểm xã hội của các Doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng | Lê Thị Thu Duyên |
| 26 | QTKD | Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua của người tiêu dùng đối với sản phẩm bút bi | **Trần Thị Khuê** Nguyễn Thị My Nguyễn Thị Kiều Ngân Nguyễn Thị Hoài Trang |
| 27 | Kế toán | Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên Khoa Kế toán đối với phương pháp dạy Tiếng Anh của giảng viên Ngoại ngữ trường Đại học Duy Tân. | Lê Ngọc Nam |
| 28 | Kế toán | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách sạn của Thành phố Đà Nẵng | **Vũ Thị Quỳnh Uyên** Trần Nữ Mai Anh Võ Thị Diệu Huyền Lê Thùy Linh |
| 29 | ĐTQT | Xây dựng công cụ mô phỏng trực quan nghiên cứu danh sách liên kết đơn và STACK hỗ trợ cho việc dạy và học môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật | **Ngô Việt Hùng** Nguyễn Văn Trọng Đặng Thị Kim Dung |
| 30 | ĐTQT | Xây dựng công cụ mô phỏng trực quan các thuật toán sắp xếp (SORT) và tìm kiếm (SEARCHING) hỗ trợ cho việc dạy và học môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật | **Tống Phước Võ** Lê Quang Hiệp Phạm Xuân Đạt |