|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP  **VIỆN CÔNG NGHIỆP GỖ VÀ NỘI THẤT** |  |

**DANH SÁCH GIẢNG VIÊN**

**ĐĂNG KÝ NỘI DUNG CHUYÊN MÔN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP**

**NĂM HỌC 2020-2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ tên** | **Lĩnh vực chuyên môn hướng dẫn tốt nghiệp** | **Đơn vị** |
| 1 | PGS.TS.Tạ Thị Phương Hoa | - Quản lý chất lượng; kiểm soát chất lượng nguyên liệu gỗ  - Quản lý chất lượng; kiểm soát chất lượng vật liệu gỗ: ván dán, ván ghép thanh  - Quản lý chất lượng; kiểm soát chất lượng sản phẩm gỗ  - Đánh giá thực trạng sản xuất vật liệu gỗ: ván dán, ván ghép thanh; thực trạng sản xuất sản phẩm gỗ  - Đánh giá thực trạng sấy gỗ, quản lý sấy gỗ, xây dựng quy trình sấy gỗ | BM KHG |
| 2 | TS. Tống Thị Phượng | - Công nghệ bảo quản gỗ  - Công nghệ biến tính gỗ  - Kiểm soát chất lượng nguyên liệu/sản phẩm gỗ | BM KHG |
| 3 | ThS. Nguyễn Thị Yên | - Đề xuất các giải pháp kỹ thuật giảm thiểu tổn thất nhiệt trong nhà máy,  - Đánh giá thực trạng tiết kiệm năng lượng nhiệt của nhà máy SX .. | BM KHG |
| 4 | PGS.TS. Vũ Huy Đại | - Kiểm soát chất lượng nguyên liệu/sản phẩm gỗ;  - Lập kế hoạch sản xuất  - Thiết lập quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm gỗ  - Công nghệ sấy, gia công gỗ. | BM KHG |
| 5 | PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt | - Hóa lâm sản  - Công nghệ giấy, bột giấy | BM CN&TBCBG |
| 6 | TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền | - Thiết kế, gia công sản phẩm gỗ  - Công nghệ biến tính và bảo quản gỗ | BM CN&TBCBG |
| 7 | GVCC. TS. Hoàng Tiến Đượng | - Nâng cao hiệu quả sử dụng máy CBG  - Cải tiến Máy CBG  - Nghiên cứu chế độ gia công tối ưu  - Thiết kế và tính toán dây chuyền công nghệ CB gỗ.  - Định mức tiêu hao nguyên liệu trong CBG  - Kiểm soát và đảm bảo chất lượng trong chế biến gỗ.  - Lập hồ sơ thi công sản phẩm nội thất | BM CN&TBCBG |
| 8 | GVC.TS. Phan Duy Hưng | Thiết kế và lập kế hoạch sản xuất, thi công đồ gỗ nội thất, đồ gỗ xây dựng. | BM CN&TBCBG |
| 9 | TS. Phạm Thị Ánh Hồng | - Chất phủ dùng để hoàn thiện vật liệu gỗ và sản phẩm gỗ.  - Quy trình, công nghệ trang sức sản phẩm gỗ.  - Công nghệ gia công sản phẩm gỗ. | BM CN&TBCBG |
| 10 | ThS. Hoàng Thị Thuý Nga | - Thiết kế, gia công sản phẩm gỗ  - Bóc tách, tính toán giá thành sản phẩm gỗ | BM CN&TBCBG |
| 11 | KS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh | - Nâng cao hiệu quả sử dụng máy CBG  - Cải tiến Máy CBG | BM CN&TBCBG |
| 12 | TS. Nguyễn Thị Thắm | - Khoa học và công nghệ vật liệu gỗ  - Công nghệ biến tính gỗ.  - Thiết kế, gia công sản phẩm gỗ | BM CN&TBCBG |
| 13 | GS.TS. Phạm Văn Chương | - Kiểm soát chất lượng sản phẩm ván nhân tạo  - Sản xuất sạch hơn trong chế biến gỗ  - Công nghệ vật liệu  - Công nghệ biến tính gỗ  - Xây dựng qui trình kiểm soát chất lượng sản phẩm gỗ;  - Xây dựng qui trình kiểm soát môi trường trong cơ sở sản xuất đồ gỗ; | TTTN&PTCN |
| 14 | PGS.TS. Lê Xuân Phương | - Kiểm soát chất lượng sản phẩm ván nhân tạo  - Nghiên cứu tạo vật liệu composite gỗ  - Áp dụng sản xuất sạch hơn trong chế biến gỗ | BM CN&TBCBG |
| 15 | PGS.TS. Trịnh Hiền Mai | - Công nghệ vật liệu  - Công nghệ biến tính gỗ | BM CN&TBCBG |
| 16 | TS. Nguyễn Trọng Kiên | - Keo dán gỗ  - Công nghệ chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ | TTTN&PTCN |
| 17 | TS. Lê Ngọc Phước | - Kiểm tra, đánh giá chất lượng gỗ, vật liệu gỗ và sản phẩm gỗ; điều tra khảo sát vật liệu từ gỗ;  - Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm mộc;  - Bóc tách, tính toán khối lượng và chi phí nguyên vật liệu sản xuất đồ gỗ;  - Công nghệ biến tính nâng cao chất lượng gỗ rừng trồng;  - Tính toán định mức nguyên vật liệu cho sản phẩm mộc;  - Xây dựng qui trình kiểm soát chất lượng sản phẩm gỗ theo tiêu chuẩn ISO;  - Xây dựng qui trình kiểm soát môi trường trong cơ sở sản xuất đồ gỗ theo tiêu chuẩn ISO; | TTTN&PTCN |
| 18 | PGS.TS.Lý Tuấn Trường | - Thiết kế không gian nội thất.  - Thiết kế sản phẩm nội thất. | BM TKĐG&NT |
| 19 | TS. Nguyễn Thị Hương Giang | - Thiết kế không gian nội thất.  - Thiết kế sản phẩm nội thất. | BM TKĐG&NT |
| 20 | TS. Nguyễn Thị Vĩnh Khánh | - Thiết kế không gian nội thất.  - Thiết kế sản phẩm nội thất. | BM TKĐG&NT |
| 21 | TS. Nguyễn Văn Diễn | - Thiết kế không gian nội thất.  - Thiết kế sản phẩm nội thất. | BM TKĐG&NT |
| 22 | TS. Phạm Tường Lâm | - Thiết kế không gian nội thất.  - Thiết kế sản phẩm nội thất. | BM TKĐG&NT |
| 23 | ThS. Nguyễn Thị Phương Liên | - Thiết kế không gian nội thất.  - Thiết kế sản phẩm nội thất. | BM TKĐG&NT |
| 24 | TS. Nguyễn Tất Thắng | - Công nghệ vật liệu  - Công nghệ biến tính gỗ  - Thiết kế không gian nội thất.  - Thiết kế sản phẩm nội thất. | BM TKĐG&NT |
| 25 | CN. Tô Lan Hương | - Thiết kế không gian nội thất.  - Thiết kế sản phẩm nội thất. | BM TKĐG&NT |
| 26 | GS.TS.Trần Văn Chứ | - Biến tính gỗ  - Tính toán, lựa chọn Công nghệ, thiết bị cho nhà máy sản xuất đồ mộc, ván dán, ván ghép thanh ... | BM TKĐG&NT |
| 27 | PGS.TS. Cao Quốc An | - Keo dán gỗ  - Công nghệ chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ  - Thiết kế và sản xuất đồ gỗ | BM TKĐG&NT |
| 28 | ThS. Lê Văn Tung |  | TTTN&PTCN |
| 29 | ThS. Nguyễn Thị Loan |  | TTTN&PTCN |
| 30 | ThS Trần Thị Yến |  |  |
| 31 | TS. Nguyễn Thế Nghiệp |  | TTTN&PTCN |

***Lưu ý***: Mỗi giáo viên không được hướng dẫn quá 03 sinh viên.