**Danh sách đăng kí đề tài NCKH**

Môn**: PP NC CNTT** Mã số: **4216**

Lớp: **ĐHCN1A.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HỌ VÀ TÊN** | **ĐỀ TÀI** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Vũ Ngọc An | Đổi mới PP giảng dạy qua mạng xã hội |  |
| 2 | Thái Quốc Anh | Phầm mềm quản lý cửa hàng tạp hóa |  |
| 3 | Lê Hoàng Ngọc Ấn | Phầm mềm quản lý cửa hàng bán cà phê |  |
| 4 | Trịnh Văn Bình | Khai thác lỗ hổng hệ thống tự động |  |
| 5 | Huỳnh Quốc Cương | Phầm mềm bán hàng điện tử |  |
| 6 | Nguyễn Quốc Cường | Phầm mềm quản lý đội bóng |  |
| 7 | Nguyễn Lê Phú Cường |  |  |
| 8 | Lê Văn Cường | Ứng dụng firewall |  |
| 9 | Trần Văn Dân | Áp dụng Công nghệ vào Nông nghiệp |  |
| 10 | Bùi Lý Hải Đăng | Internet of things và các nền tảng thông minh |  |
| 11 | Phạm Hữu Danh | Phầm mềm quản lý giải bóng đá vô địch quốc gia |  |
| 12 | Huỳnh Quốc Đạt | ứng dụng CNTT vào đánh giá rèn luyện Sinh Viên khoa CNTT |  |
| 13 | Đỗ Tấn Đạt |  |  |
| 14 | Triệu Nam Dương | Tự động hóa. |  |
| 15 | Nguyễn Thị Thu Hiền |  |  |
| 16 | Trần Trung Hiếu | Áp dụng CNTT vào tự học tiếng anh. |  |
| 17 | Đàm Thuyết Hòa | Virus máy tính |  |
| 18 | Lê Huy Hoàng | Sự phát triển của hệ điều hành mã nguồn mở. |  |
| 19 | Hồ Nhật Hoàng | Phầm mềm quản lý cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ |  |
| 20 | Hoàng Công Kiên | Quản lý hệ điều hành android |  |
| 21 | Trần Quốc Nam | Phầm mềm quản lý nhân sự |  |
| 22 | Nguyễn Phương Nam | Phầm mềm quản lý nhà hàng khách sạn |  |
| 23 | Lâm Minh Nghĩa | Phầm mềm quản lý gara ô tô |  |
| 24 | Đặng Thị Thanh Nhàn | Phầm mềm hỗ trợ xếp Thời khóa biểu |  |
| 25 | Huỳnh Vân Nhật | Công nghệ điện toán đám mây |  |
| 26 | Lê Hùng Phú | Công nghệ trí tuệ nhân tạo |  |
| 27 | Lê Hoàng Phúc | Nghiên cứu IP Sec trong giao thức IPv6 |  |
| 28 | Trịnh Đình Phúc | Nhận dạng xe ra vào Cổng Trường SQTT |  |
| 29 | Huỳnh Diệp Phụng | Nghiên cứu công nghệ robot Nhật Bản |  |
| 30 | Trần Thanh Phương | Khai thác lỗ hổng WEB trên pentest DVWA |  |
| 31 | Trần Duy Quang | Phần mềm quản lí bán hoa |  |
| 32 | Hồ Thị Bích Quyên | Vấn đề làm việc nhóm của sinh viên Khoa CNTT |  |
| 33 | Lê Trịnh Thiên Thạch | Lĩnh vực Seo |  |
| 34 | Nguyễn Đình Thái | Big Data |  |
| 35 | Nguyễn Minh Thuận | Phầm mềm quản lý phòng máy(gcafe) |  |
| 36 | Lê Thị Hoài Thuận | Phầm mềm quản lý khách sạn |  |
| 37 | Bùi Thị Thanh Thủy | Phần mềm quản lí thư viện |  |
| 38 | Nguyễn Đức Tiến | Nghiên cứu công nghệ mô phỏng |  |
| 39 | Trần Lục Long Tính | Xây dựng hệ thống quảng bá thông tin media qua mạng |  |
| 40 | Nguyễn Công Toàn | Phần mềm dạy học cấp tiểu học |  |
| 41 | Phan Xuân Tuấn | Phầm mềm quản lý phòng máy internet |  |
| 42 | Nguyễn Duy Thanh Tùng | Một số phương pháp quản lý Ký túc xá sinh viên |  |
| 43 | Trương Hoàng Uyên | Phầm mềm hỗ trợ tính toán |  |