**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: **Bùi Thanh Minh** Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 08/03/1988 Nơi sinh: Hải Phòng

Quê quán: Tân Trào, Kiến Thụy, hải Phòng Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2020, 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): Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: P701, Chung cư HD Mon, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: CQ: NR: DĐ: 0983678874

Fax: Email: [buithanhminh88@gmail.com](mailto:buithanhminh88@gmail.com)

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. **Đại học:**

Hệ đào tạo: Chính quy, tập trung

Nơi đào tạo: Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngành học: Công tác xã hội

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2011

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:

1. **Sau đại học**

* Thạc sĩ chuyên ngành: Công tác xã hội Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

* Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công Năm cấp bằng: 2020

Nơi đào tạo: Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, ĐH Fulbright VN.

* Tiến sĩ chuyên ngành: Công tác xã hội Năm cấp bằng: 2020

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

* Tên luận án: Tự chăm sóc sức khoẻ ở phụ nữ tuổi trung niên: tiếp cận Công tác xã hội (Nghiên cứu trường hơp Thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh)

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nơi công tác** | **Công việc đảm nhiệm** |
| 2011 - nay | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. | 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** | Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 | 2020/2022 | Nhiệm vụ đặc biệt cấp tỉnh | Chủ trì mảng Phát triển nguồn nhân lực; Thành viên tham gia nhóm An sinh xã hội, Giáo dục; Điều phối chuyên môn dự án |
| **2** | Điều tra, đánh giá và đề xuất chính sách, thực hiện mô hình cải  thiện vệ sinh môi trường trong tập quán tang ma của một số dân tộc thiểu số | 2021/2022 | Đề tài cấp Bộ (Ủy ban dân tộc) | Thành viên chính |
| **3** | Ảnh hưởng của chuyển đổi số đến hành vi và kĩ năng xh của thanh thiếu niên | 2021/2023 | TW Đoàn TNCS HCM | Thành viên chính |
| **4** | Quản trị xã hội đối với những biến đổi trong lối sống của công nhân các khu công nghiệp trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) | 2021/2024 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | Thành viên chính |
| 5 | Tác động của hoạt động công tác xã hội đến bạo lực học đường trong trường THPT ở đô thị (Nghiên cứu trường hợp thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội) | 2021/2023 | Cấp ĐHQG | Chủ trì |
| 6 | Nhận diện những rào cản và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện công ở Việt Nam hiện nay | 2020/2022 | Cấp ĐHQG | Thư ký |
| 7 | Nghiên cứu quá trình chuyển đổi từ hoạt động từ thiện sang hoạt động công tác xã hội của Phật giáo ở Việt Nam | 2019/2022 | Cấp ĐHQG | Thư ký |
| 8 | Thực trạng chính sách đào tạo, hỗ trợ việc làm đối với thanh niên khuyết tật các dân tộc thiểu số ở tỉnh Hoà Bình | 2019/2022 | Cấp ĐHQG | Thư ký |
| 9 | Đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình | 2018 | Cấp trường | Chủ trì |

1. **Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên công trình** | **Năm công bố** | | Tạp chí | **Tác giả chính/đồng tác giả** | **Tạp chí danh mục ISI/Scopus/khác** | |
| **1** | Where can Vietnamese seek help in the absence of social workers? In the book “How does social work function in the communities without the professional social workers” | **2023** | | * + Japan. ISBN 978-4-908912-11-5. | Đồng tác giả |  | |
|  | Social protection response to COVID-19: Experiences and lessons from Vietnam | **2022** | | Asia Pacific Journal of Social Work and Development, DOI: 10.1080/02185385.2022.2140703. | Tác giả liên hệ | **Scopus** | |
| 1 | Phân tích các bên liên quan trong đào tạo thực hành công tác xã hội thuộc chương trình cử nhân ở Việt Nam | 2021 | | Tạp chí Xã hội học, số 3 (155), 2021, trang 114-126. | Đồng tác giả |  | |
| 2 | Giáo trình Chính sách xã hội | 2021 | | NXB Đại học Quốc gia Hà Nội | Đồng tác giả |  | |
| 3 | Các hướng nghiên cứu về thất nghiệp của thanh niên thế giới và Việt Nam | 2021 | | Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 7, Số 1 (2021), tr.93-105. | Tác giả chính |  | |
| 4 | Social work field education in Vietnam: Challenges and recommendations for a better model | 2020 | | International Social Work. 002087282093026. 10.1177/0020872820930264. | Đồng tác giả | Scopus | |
| 5 | Asymmetric information among stakeholders and consequences in vocational training for ethnic minority youth in Hoa Binh province | 2019 | | VNU Journal of Social Sciences and Humanities. Vol 5 (No.5), 2019. Pp.619-631. | Tác giả |  | |
| 6 | Hạn chế của chính sách đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình | 2019 | | Tạp chí Chính sách và quản lý, Vol. 35, No. 3 (2019) 57-67. | Tác giả |  | |
| 7 | Vietnam Buddhism: From Charity to Buddhist Social Work in Vietnam (Exploring Buddhist Social Work) | 2017 | | Gakubunsha Publisher, ISBN 978-4-7620-2745-1, Japan. | Đồng tác giả |  | |
| 8 | What Buddhist social work can do while Western-rooted Professional Social work cannot | 2020 | | The Asian Research Institute for International Social work, Shokutoku University, Japan. | Đồng tác giả |  | |
| **Xác nhận của**  **cơ quan chủ quản** | | | *Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2023*  **Người khai kí tên**  *(Ghi rõ chức danh, học vị)* | | | |
|  | | |  | | | |

**TS. Bùi Thanh Minh**