|  |  |
| --- | --- |
| **Trường Đại học Khoa học** **Xã hội và Nhân văn**  **KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM**  ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***  ------------  *Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2016* |

**CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ**

**NCKH SINH VIÊN KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC**

Thời gian: 7:30, ngày 6 tháng 4 năm 2016 (Thứ 4)

Địa điểm: Phòng 504 nhà C

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung** | **Phụ trách** | **Ghi chú** |
| 7:30-8:00 | Đón tiếp đại biểu | VPK |  |
| 8:00-8:10 | Khai mạc – tuyên bố lí do | Ban chủ nhiệm khoa |  |
| 8:15-10:15 | Sinh viên trình bày báo cáo NCKH | 10 sinh viên báo cáo |  |
| 10:15-10:30 | Giải lao |  |  |
| 10:30 – 11:30 | Thảo luận |  |  |
| 11:30 – 12:00 | Tổng kết | Hội đồng chấm báo cáo NCKH |  |

**DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ tên sinh viên** | **Đề tài** | **Giáo viên hướng dẫn** | **Ghi chú** |
| **BỘ MÔN ẤN ĐỘ HỌC** | | | | |
| 1 | Nguyễn Thu Hà | Ngoại giao văn hóa criket trong mối quan hệ Ấn Độ - Pakistan giai đoạn 1987-2007 | ThS. Phùng Thị Thảo |  |
| 2 | Trần Thị Trang | Chiến dịch “Make in India” của Narendra Modi trong mối liên hệ với phong trào Swadeshi của Mahatma Gandhi | TS. Nguyễn Trần Tiến |  |
| **BỘ MÔN ĐÔNG NAM Á** | | | | |
| 3 | Ma Thị Hồ | Già hóa dân số và chính sách cho người cao tuổi ở Thái Lan từ năm 2000 đến năm 2013 | Th.S. Trần Quỳnh Trang |  |
| 4 | Đặng Thùy Ninh | Nhận thức và sự chuẩn bị của sinh viên Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội về sự hình thành Cộng đồng ASEAN | TS. Hồ Thị Thành |  |
| **BỘ MÔN HÀN QUỐC HỌC** | | | | |
| 5 | Trần Tùng Ngọc  Nguyễn Thị Tuyết Vân | Ảnh hưởng của Phật giáo đến chính trị và xã hội Tân La (thế kỷ V - thế kỷ VII) | Th.S. Lê Thị Thu Giang |  |
| 6 | Ngô Thị Trang | Vai trò của năng lượng tái sinh trong phát triển kinh tế xanh ở Hàn Quốc từ năm 2008 đến 2013 | TS. Lưu Tuấn Anh |  |
| **BỘ MÔN NHẬT BẢN HỌC** | | | | |
| 7 | Nguyễn Thị Huyền | Nghệ thuật xăm mình ở Nhật Bản | PGS. TS. Phan Hải Linh |  |
| 8 | Nguyễn Mạnh Nam Sơn | Mục tiêu và thách thức trong chính sách kinh tế Abenomics | TS. Võ Minh Vũ |  |
| **BỘ MÔN TRUNG QUỐC HỌC** | | | | |
| 9 | Đặng Ngọc Linh | Nghiên cứu thủ pháp dịch từ mới tiếng Hán sang tiếng Việt từ cách tiếp cận chức năng | TS. Nghiêm Thúy Hằng |  |
| 10 | Phan Mỹ Linh | Chính sách và thành tựu công nghiệp điện ảnh Trung Quốc trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (1011 – 2015) | ThS. Trần Trúc Ly |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHỦ NHIỆM KHOA**  **TS. LƯU TUẤN ANH** |