|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

LÝ LỊCH KHOA HỌC

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** Họ và tên: **Phạm Lan Hương** | | | | | | | | | | | |
| **2.** Năm sinh: 1976 **3.** Nam/Nữ: Nữ | | | | | | | | | | | |
| **4.** Học hàm: Năm được phong học hàm:  Học vị: Tiến sĩ Năm đạt học vị: 2013 | | | | | | | | | | | |
| **5.** Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên  Chức vụ: Trưởng bộ môn Kinh tế và quản lý địa chính – Khoa BĐS và KTTN – ĐH KTQD | | | | | | | | | | | |
| **6.** Địa chỉ nhà riêng: Phòng 5 nhà D tập thể nhà máy Cao su đường sắt phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội | | | | | | | | | | | |
| **7.** Điện thoại:CQ: 0243 36280280, Mobile: 0904.100.151  Fax: E-mail: phuongpm13@gmail.com | | | | | | | | | | | |
| **8. Đơn vị công tác:**  Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế quốc dân  Địa chỉ Cơ quan: 207 Đường Giải Phòng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | | | | | | | | | | | |
| **9. Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu (nêu tối đa 3 lĩnh vực) :**  1. 50202 (Kinh doanh và quản lý)  2. 50703 (Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị)  3. 50602 (Hành chính công, quản lý hành chính) | | | | | | | | | | | |
| 10. Quá trình đào tạo | | | | | | | | | | | |
| Bậc đào tạo | | Nơi đào tạo | | Chuyên môn | | | | | Năm tốt nghiệp | | |
| Đại học | | ĐH KTQD | | Kinh tế thương mại | | | | | 1998 | | |
| Thạc sỹ | | ĐHKTQD+ĐH TH Bruxel-Bỉ | | Kinh tế công cộng | | | | | 2002 | | |
| Tiến sỹ (1) | | ĐH KTQD | | Kinh tế nông nghiệp | | | | | 2013 | | |
| Tiến sỹ (2) | |  | |  | | | | |  | | |
| Thực tập sinh khoa học | |  | |  | | | | |  | | |
| 11. Trình độ ngoại ngữ | | | | | | | | | | | |
| Tên Ngoại ngữ | | | | Nghe | | Nói | | | Đọc | | Viết |
| Anh văn (cử nhân) | | | | Tốt | | Tốt | | | Tốt | | Tốt |
| 12. Quá trình công tác[[1]](#footnote-1) | | | | | | | | | | | |
| Thời gian(Từ năm ... đến năm...) | | | Vị trí công tác | | | | Lĩnh vực chuyên môn | Tên tổ chức công tác, Địa chỉ tổ chức | | | |
| 1999-2002 | | | Giảng viên | | | | Giảng viên | ĐH Kinh tế quốc dân | | | |
| 2002-2008 | | | Phó trưởng Bộ môn Kinh tế và Quản lý Địa chính | | | | Giảng viên | ĐH Kinh tế quốc dân | | | |
| 2008 – nay | | | Trưởng Bộ môn Kinh tế và Quản lý Địa chính | | | | Giảng viên | ĐH Kinh tế quốc dân | | | |
| **13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố** | | | | | | | | | | | |
| TT | Tên công trình  (*bài báo, tham luận)* | | | | Nơi công bố  (*tên, số tạp chí, hội thảo, trong nước, quốc tế*) | | | Năm công bố | | Tác giả hoặc  đồng tác giả | |
| 1. ***Bài báo thuộc hệ thống ISI/Scopus*** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | |  | |  | |
| 1. ***Bài báo quốc tế khác*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch lãnh thổ của Hàn Quốc – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam | | | | Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Công nghiệp hóa nông thôn Hàn Quốc và bài học cho phát triển nông thôn Việt Nam” | | | 2012 | | Tác giả | |
| 2 | Public – Private parnership infrastrucsture project management in Vietnam: case study of market renovation and implication | | | | Hội thảo quốc tế CIEM, 2018 | | | 2018 | | Đồng tác giả | |
| 1. ***Các bài báo, bài tham luận hội thảo trong nước*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thị trường BĐS HN, thực trạng và giải pháp | | | | Tạp chí Kinh tế & Phát triển | | | 2000 | | Đồng tác giả | |
| 2 | Phát triển thị trường BĐS | | | | Tạp chí Nghiên cứu Địa chính | | | 2000 | | Tác giả | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Cơ cấu đất đai và chuyển dịch cơ cấu đất đai trong quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn | Tạp chí Khoa học bản đồ | | 2011 | Tác giả |
| 4 | Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu đất đai và cơ cấu ngành kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng”, | Tạp chí Kinh tế & Phát triển | | 2011 | Đồng tác giả |
| 5 | Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý các dự án đầu tư hạ tầng theo mô hình hợp tác công tư | Tạp chí Kinh tế & Phát triển | | 2017 | Tác giả |
| 6 | Phát triển đại học địa phương đáp ứng nhu cầu nhân lực tại chỗ cho xã hội | Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo nhân lực cho ngành bảo hiểm Việt Nam” | | 2013 | Tác giả |
| 7 | Quỹ tín thác đầu tư bất động sản - Vai trò và cơ sở pháp lý để hình thành và phát triển tại thị trường bất động sản Việt Nam | Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Kinh doanh bất động sản – Cơ hội và thách thức trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi” | | 2014 | Tác giả |
| 8 | Chuyển đổi đất lúa với an ninh lương thực vùng Đồng bằng sông Hồng – Thực trạng và dự báo” | Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam - Đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững” | | 2014 | Tác giả |
| 9 | Góp đất mở rộng đường ngõ xây dựng nông thôn mới - Nghiên cứu mô hình tại phường Giang Biên, quận Long Biên Hà Nội | Hội thảo khoa học quốc gia “Huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới | | 2017 | Tác giả |
| **14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố** | | | | | |
| TT | Tên công trình  (*Sách, báo, tài liệu…)* | Nơi công bố  (*Nhà xuất bản, nơi xuất bản*) | Năm công bố | Chủ biên, đồng chủ biên, tham gia | |
| 1 | Bình ổn giá quyền sử dụng đất đô thị ở Việt Nam | NXB Chính trị quốc gia | 2008 | Tham gia | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất bãi bồi ven biển vào sản xuất nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng | | | | | | NXB Đại học Kinh tế quốc dân | | | 2015 | | Tham gia | | | | |
| 3 | Giáo trình Thị trường bất động sản | | | | | | NXB Đại học Kinh tế quốc dân | | | 2016 | | Tham gia | | | | |
| 4 | Định giá đất trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam | | | | | | NXB Lao động xã hội | | | 2017 | | Tham gia | | | | |
| **15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì* | | | | | | *Thời gian thực hiện*  *(ngày, tháng, năm theo Hợp đồng ký kết), thuộc chương trình (nếu có)* | | | *Tình trạng đề tài*  *(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được, xếp loại)* | | | | | *Cấp quản lý*  *(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)* | | |
| Nghiên cứu lịch sử phát triển công tác đăng ký thống kê đất đai ở Việt Nam | | | | | | 2005 | | | Tốt | | | | | Đề tài cấp cơ sở | | |
| Chuyển đổi đất lúa vùng Đồng bằng sông Hồng với mục tiêu an ninh lương thực trong điều kiện biến đổi khí hậu | | | | | | 2015 | | | Tốt | | | | | Đề tài cấp cơ sở | | |
| *Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã tham gia* | | | | | | *Thời gian*  *(ngày, tháng, năm theo Hợp đồng ký kết)*  *thuộc chương trình (nếu có)* | | | *Tình trạng đề tài*  *(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được, xếp loại)* | | | | | *Cấp quản lý*  *(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)* | | |
| Quy trình xóa đói giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc | | | | | | 2005 | | | Đã nghiệm thu, Tốt | | | | | Đề tài cấp Nhà nước | | |
| Giá quyền sử dụng đất – Thực trạng và giải pháp | | | | | | 2004 | | | Đã nghiệm thu, Tốt | | | | | Đề tài cấp Bộ | | |
| Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Huyện Thanh Trì thành phố Hà nội đến năm 2020. | | | | | | 2006 | | | Đã nghiệm thu, Tốt | | | | | Đề tài cấp Thành phố | | |
| Qui hoạch phát triển kinh tế xã hội các xã huyện Thạch Thất, thành phố Hà nội, giai đoạn 2010-2015, định hướng 2020 | | | | | | 2006 -2008 | | | Đã nghiệm thu, Tốt | | | | | Đề tài cấp Thành phố | | |
| Hoàn thiện mô hình quản lý Địa chính ở Việt Nam | | | | | | 2007 | | | Đã nghiệm thu, Tốt | | | | | Đề tài Cấp cơ sở | | |
| Những giải pháp nhằm quản lý và phát triển Thị trường BĐS | | | | | | 2004 | | | Đã nghiệm thu, Tốt | | | | | Đề tài cấp Bộ | | |
| Giải pháp bình ổn giá quyền sử dụng đất đô thị ở Hà nội | | | | | | 2005-2006 | | | Đã nghiệm thu, Tốt | | | | | Đề tài trọng điểm cấp Bộ | | |
| Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà nội | | | | | | 2008-2009 | | | Đã nghiệm thu, Tốt | | | | | Đề tài cấp thành phố | | |
| Cơ chế chính sách đặc thù cho 2 huyện Thuận Nam và Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận – vùng xây dựng nhà máy điện hạt nhân | | | | | | 2014 - 2015 | | | Đã nghiệm thu, Tốt | | | | | Đề tài trọng điểm cấp tỉnh | | |
| Cơ chế chính sách phân phối giá trị gia tăng từ đất trên địa bàn thành phố Hà Nội | | | | | | 2016 | | | Đã nghiệm thu, Tốt | | | | | Đề tài cấp cơ sở | | |
| Nghiên cứu cơ chế khai thác và huy động nguồn lực để xây dựng, cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đến năm 2025 | | | | | | 2016 - 2017 | | | Đang thực hiện | | | | | Đề tài cấp thành phố (tương đương cấp Bộ) | | |
| Đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Bảo – Hải Phòng | | | | | | 2016 | | | Đã nghiệm thu, Tốt | | | | | Đề tài tư vấn cấp thành phố | | |
| Nghiên cứu phương pháp và quy trình ứng dụng tính chỉ số giá bất động sản ở Hà Nội | | | | | | 2015 - 2016 | | | Đã nghiệm thu, Tốt | | | | | Đề tài cấp thành phố (tương đương cấp Bộ) | | |
| Nghiên cứu các tình huống góp đất và tái điều chỉnh đất đai tại Việt Nam | | | | | | 2016 | | | Đã nghiệm thu, Tốt | | | | | Đề tài tư vấn cho World Bank | | |
| Nghiên cứu nguy cơ tham nhũng trong quản lý đất đai từ các dự án đầu tư phát triển | | | | | | 2016 | | | Đã nghiệm thu, Tốt | | | | | Đề tài tư vấn cho UNDP | | |
| Environmental conflicts, social changes and distributive justice in Vietnam: Case studies, comparative analysis and policy implications | | | | | | 2017 | | | Đã nghiệm thu, Tốt | | | | | Đề tài tư vấn cho UNDP | | |
| Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất đổi mới phương pháp luận và ứng dụng công nghệ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm góp phần quản lý, sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, bền vững – Mã số BĐKH.09/16-20 | | | | | | 2017 | | | Đang thực hiện | | | | | Đề tài cấp nhà nước | | |
| Assessment of Vietnam urban upgrading interventions | | | | | | 2018 | | | Đã nghiệm thu, Tốt | | | | | Đề tài Tư vấn cho WB | | |
| **16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TT | | | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | | | | | | | | | Thời gian áp dụng | | | |
| 1 | | |  |  | | | | | | | | |  | | | |
| **17. Giải thưởng về khoa học (nếu có)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TT | | | **Hình thức và nội dung giải thưởng** | | | | | | | | Năm tặng thưởng | | | | | |
| 1 | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN** *(số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TT | | Hình thức Hội đồng | | | | | | | | | | | | | Số lần | |
| 1 | |  | | | | | | | | | | | | |  | |
| **19. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công** *(nếu có)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TT | | Họ và tên | | | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | | | Đơn vị công tác | | | | | | | | Năm bảo vệ thành công |
| 1 | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

*Hà nội, ngày 5 tháng 8 năm 2018*

|  |  |
| --- | --- |
| **Xác nhận của**  **Trường Đại học Kinh tế Quốc dân** | *Người khai* (*Họ tên và chữ ký*)  **TS. Phạm Lan Hương** |

1. Nêu những tổ chức khoa học đã và đang công tác của cá nhân (kể cả kiêm nhiệm). [↑](#footnote-ref-1)