SciComm data:

1. All-site data:



Top 50 từ khoá tìm kiếm theo click (topkeyword\_allsites.csv):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Query** | **Clicks** | **Impressions** | **CTR** | **Position** |
| sshpa | 52 | 140 | 37.14% | 1.1 |
| 2001 a space odyssey giải thích | 36 | 201 | 17.91% | 4.47 |
| web of science là gì | 27 | 144 | 18.75% | 3.52 |
| scopus là gì | 19 | 921 | 2.06% | 8.11 |
| danh mục tạp chí isi có uy tín nafosted | 17 | 148 | 11.49% | 5.66 |
| the big short | 11 | 632 | 1.74% | 13.21 |
| tra cứu tạp chí scopus | 10 | 154 | 6.49% | 6.84 |
| ví dụ về csr ở việt nam | 10 | 151 | 6.62% | 5.91 |
| thầy phạm quang hưng mất | 10 | 48 | 20.83% | 6.98 |
| corresponding author là gì | 9 | 416 | 2.16% | 8.08 |
| 2001 a space odyssey | 8 | 207 | 3.86% | 11.31 |
| the big short review | 8 | 62 | 12.90% | 4.85 |
| danh sách tạp chí isi nafosted | 8 | 52 | 15.38% | 6.65 |
| scopus | 7 | 1201 | 0.58% | 10.27 |
| tạp chí scopus | 7 | 197 | 3.55% | 7.88 |
| sách chuyên khảo là gì | 7 | 143 | 4.90% | 10.34 |
| emerging sources citation index là gì | 7 | 62 | 11.29% | 5.32 |
| hoàng thất nhật bản | 6 | 179 | 3.35% | 9.77 |
| arxiv là gì | 6 | 120 | 5% | 4.93 |
| gây quỹ cộng đồng | 6 | 118 | 5.08% | 8.38 |
| kiểm tra tạp chí scopus | 6 | 106 | 5.66% | 6 |
| conference proceedings là gì | 6 | 83 | 7.23% | 8.88 |
| tạp chí scopus việt nam | 5 | 110 | 4.55% | 8.93 |
| mdpi là gì | 5 | 42 | 11.90% | 9.45 |
| cách xem chỉ số impact factor | 5 | 30 | 16.67% | 11.5 |
| 2001: a space odyssey | 4 | 288 | 1.39% | 10.38 |
| thắng thua không quan trọng | 4 | 209 | 1.91% | 7 |
| masahito, hoàng tử hitachi | 4 | 177 | 2.26% | 1.65 |
| orcid la gi | 4 | 129 | 3.10% | 6.68 |
| phim the big short | 4 | 99 | 4.04% | 13.49 |
| netnography là gì | 4 | 58 | 6.90% | 2.57 |
| sjr là gì | 4 | 26 | 15.38% | 4.5 |
| ssrn là gì | 4 | 25 | 16% | 3.24 |
| giải thích phim the big short | 4 | 23 | 17.39% | 4.26 |
| the big short sách | 4 | 23 | 17.39% | 6.57 |
| orcid id là gì | 4 | 18 | 22.22% | 6.06 |
| thầy phạm quang hưng qua đời | 4 | 14 | 28.57% | 4.57 |
| hoàng gia nhật bản | 3 | 129 | 2.33% | 24.42 |
| cuộc sống hoàng gia nhật bản | 3 | 78 | 3.85% | 21.59 |
| nhà xuất bản springer | 3 | 77 | 3.90% | 8.18 |
| impact factor là gì | 3 | 47 | 6.38% | 9.34 |
| phim 2001 a space odyssey | 3 | 41 | 7.32% | 14.29 |
| bảng xếp hạng đại học thế giới 2019 | 3 | 25 | 12% | 9.48 |
| các đề tài nghiên cứu khoa học về xe buýt | 3 | 7 | 42.86% | 17.86 |
| bóng đá dữ liệu | 2 | 409 | 0.49% | 9.89 |
| bayesian là gì | 2 | 124 | 1.61% | 7.83 |
| danh sách đề tài nafosted 2018 | 2 | 59 | 3.39% | 7.05 |
| phim a space odyssey | 2 | 56 | 3.57% | 13.34 |
| nafosted 2019 | 2 | 55 | 3.64% | 8.22 |

Top 25 quốc gia có lượt view nhiểu (theo IP):

|  |  |
| --- | --- |
| ViewCount | CtryCode |
| 103067 | VN |
| 88187 | US |
| 39361 | RU |
| 26912 | FR |
| 16020 | JP |
| 11752 | DE |
| 4264 | AU |
| 3761 | KR |
| 2252 | GB |
| 1753 | TW |
| 1720 | CN |
| 1593 | CA |
| 1179 | SG |
| 1140 | FI |
| 939 | UA |
| 622 | NZ |
| 608 | TH |
| 463 | PL |
| 430 | IE |
| 426 | NL |
| 360 | BE |
| 359 | SE |
| 321 | AT |
| 259 | NO |
| 254 | EU |

1. 25 all-time most read:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Title** | **ViewCount** | **Tags** | **Topics** | **LastModified** |
| 2135 | The Big Short (2015): Quyết đấu trong thế giới tiền bạc đầy nước mắt và hoan hỉ | 16797 | creativity methods; Fallibility; Film Review; Market Disequilibrium; Reflexivity; The Big Short | Cuộc sống | 5/8/18 17:03 |
| 1108 | Hệ thống công bố khoa học: Chỉ mục tạp chí, và hệ số tác động JIF, CiteScore | 11171 | CiteScore; ISI Web of Science; JCR; Journal Impact Factor; Nature Index; Scopus | SciComm | 8/11/19 14:19 |
| 2134 | Diễn viên đoạt giải Oscar—Natalie Portman—công bố khoa học | 8885 | Actress scientist; Danica McKellar; Hedy Lamarr; Natalie Portman; Oscar-winner | SciComm | 5/7/18 22:16 |
| 2118 | Nhà sinh học Yoshinori Watanabe của ĐH Tokyo bị sa thải vì ngụy tạo dữ liệu | 6421 | fabrication of data; falsification of data; PubPeer; scientific integrity; University of Tokyo; Yoshinori Watanabe | SciComm | 4/30/18 0:54 |
| 1024 | Nghiên cứu xã hội hệ sinh thái U Minh Thượng trên tạp chí mạnh của Elsevier | 5891 | Ecological Indicators; Ecosystem diservices (EDS); Ecosystem services (ES); research collaborations | Nghiên cứu mới | 3/31/18 19:12 |
| 1073 | 8 giai đoạn để công bố một bài báo khoa học | 5625 | in preparation; in press; in review; proofing; publication; scientific publishing | SciComm | 9/2/19 12:07 |
| 1074 | Lược sử ly kỳ của hai cụ tổ tạp chí khoa học: Journal des Sçavans và Philosophical Transactions | 4697 | cultural difference; history of science; motivation; peer review; publish or perish; scientific publishing | SciComm | 4/11/18 16:22 |
| 4214 | Báo cáo hệ số tác động Journal Citation Reports 2018 (pdf file) | 4066 | Journal Citation Reports; Journal Impact Factor | SciComm | 6/28/18 11:48 |
| 4304 | Ngôi sao đang lên của đại học Cornell sẽ nghỉ hưu sau các phát hiện vi phạm đạo đức | 4038 | Brian Wansink; Cornell University; JAMA; retraction; RetractionWatch; scientific misconduct | SciComm | 9/21/18 20:15 |
| 4156 | Tiếp bước Đức, Thụy Điển yêu cầu bắt buộc phải xuất bản truy cập mở, từ chối gia hạn hợp đồng với Elsevier | 4025 | Elsevier; F1000Research; MDPI; open-access; Scientific publishing system; Sci-Hub | SciComm | 5/21/18 18:11 |
| 2120 | Vụ TS. Yoshiki Sasai của RIKEN tự vẫn ở tuổi 52 và trách nhiệm của giới truyền thông | 3292 | Nature; retraction; RIKEN; SciComm; Yoshiki Sasai | SciComm | 4/30/18 18:09 |
| 1080 | Hệ thống công bố khoa học: các nhà xuất bản và tạp chí khoa học | 3277 | academic journals; F1000Research; Nature; PLoS; Scientific publishing system | SciComm | 4/13/18 22:40 |
| 1041 | Tra cứu các tạp chí Scopus và CiteScore ra sao? | 3139 | Acta Mathematica Vietnamica; CiteScore; Scopus; Vietnam Journal of Mathematics | SciComm | 8/15/19 22:40 |
| 4326 | Ảnh hưởng của khả năng lãnh đạo của hiệu trưởng đến khả năng học tập của giáo viên | 3095 | leadership; teacher development; teacher learning; vm.166; vm.962 | Nghiên cứu mới | 10/18/18 22:50 |
| 2121 | Dũng khí Nathan Georgette | 2760 | Harvard Medical School; Nathan Georgette; PLOS One; retraction | SciComm | 5/8/18 17:09 |
| 3141 | Nhà khoa học đoạt giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 Trần Đình Phong: Vai trò người lãnh đạo khoa học rất quan trọng | 2691 | Giải thưởng Tạ Quang Bửu; Nafosted; Nature Materials; nhóm nghiên cứu mạnh; TS. Trần Đình Phong | SciComm | 5/11/18 10:23 |
| 4174 | Scopus đã công bố CiteScore 2017, dữ liệu chốt sớm 1 tháng so với 2016 | 2624 | Ca-A Cancer Journal for Clinicians; CiteScore; CiteScoreTracker; New England Journal of Medicine; Science; Scopus | SciComm | 5/31/18 20:45 |
| 4227 | Sting Operation: Chính trị gia cánh hữu chùi mông bằng tay nào? | 2321 | Cyril Labbé; fake research; Gary Lewis; SCIgen | Khoa học lý thú | 7/4/18 23:31 |
| 4276 | Người ta bàn gì ở một đại hội triết học quy mô toàn cầu? | 2312 | Philosophy of Culture; Philosophy of Science; Philosophy of Technology; The XXIV World Congress of Philosophy; Triết Học | SciComm | 9/1/18 0:13 |
| 3139 | Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam: nghiên cứu mới trên tạp chí của Springer Nature / BMC | 2286 | corporate social responsibility; Đặc trưng tư tưởng của Việt Nam; Khung khái niệm; Modernity; Political governance; Tradition | Nghiên cứu mới | 5/10/18 17:56 |
| 4221 | Dùng kháng sinh trong nuôi cá và tôm hùm lồng biển ảnh hưởng tiêu cực đến san hô và con người | 2282 | antibiotic resistance; aquaculture; Kháng kháng sinh; lobster; vf.818 | Nghiên cứu mới | 7/1/18 19:40 |
| 1081 | Những thay đổi trong chiến lược của Trung Quốc và ảnh hưởng tới thế giới, khu vực và Việt Nam | 1891 | Chiến lược ngoại giao Trung Quốc; One Belt, One Road; Trung Quốc; vm.571 | Nghiên cứu mới | 4/13/18 21:56 |
| 2124 | Một năm 10 bài hay 1 bài 10 năm? | 1890 | 10 publications per year; 10 years one publication; Joe Lyons Kincheloe; Paul Franklin Berliner; research productivity; research worker | SciComm | 5/2/18 20:16 |
| 1038 | Viết bài phê bình khoa học và văn bản rà soát tổng quan lý thuyết | 1807 | literature review; research methods; scientific writing | SciComm | 3/31/18 10:51 |
| 5507 | Dấu ấn KHXH&NV Việt Nam trên các tạp chí quốc tế có hệ số tác động cao năm 2018 | 1701 | CiteScore; Journal Citation Reports; Journal Impact Factor | SciComm | 7/6/19 19:26 |

ViewLog:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PostId** | **Title** | **ViewLog** |
| 2135 | The Big Short (2015): Quyết đấu trong thế giới tiền bạc đầy nước mắt và hoan hỉ |  |
| 1108 | Hệ thống công bố khoa học: Chỉ mục tạp chí, và hệ số tác động JIF, CiteScore |  |
| 2134 | Diễn viên đoạt giải Oscar—Natalie Portman—công bố khoa học |  |
| 2118 | Nhà sinh học Yoshinori Watanabe của ĐH Tokyo bị sa thải vì ngụy tạo dữ liệu |  |
| 1024 | Nghiên cứu xã hội hệ sinh thái U Minh Thượng trên tạp chí mạnh của Elsevier |  |
| 1073 | 8 giai đoạn để công bố một bài báo khoa học |  |
| 1074 | Lược sử ly kỳ của hai cụ tổ tạp chí khoa học: Journal des Sçavans và Philosophical Transactions |  |
| 4214 | Báo cáo hệ số tác động Journal Citation Reports 2018 (pdf file) |  |
| 4304 | Ngôi sao đang lên của đại học Cornell sẽ nghỉ hưu sau các phát hiện vi phạm đạo đức |  |
| 4156 | Tiếp bước Đức, Thụy Điển yêu cầu bắt buộc phải xuất bản truy cập mở, từ chối gia hạn hợp đồng với Elsevier |  |
| 2120 | Vụ TS. Yoshiki Sasai của RIKEN tự vẫn ở tuổi 52 và trách nhiệm của giới truyền thông |  |
| 1080 | Hệ thống công bố khoa học: các nhà xuất bản và tạp chí khoa học |  |
| 1041 | Tra cứu các tạp chí Scopus và CiteScore ra sao? |  |
| 4326 | Ảnh hưởng của khả năng lãnh đạo của hiệu trưởng đến khả năng học tập của giáo viên |  |
| 2121 | Dũng khí Nathan Georgette |  |
| 3141 | Nhà khoa học đoạt giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 Trần Đình Phong: Vai trò người lãnh đạo khoa học rất quan trọng |  |
| 4174 | Scopus đã công bố CiteScore 2017, dữ liệu chốt sớm 1 tháng so với 2016 |  |
| 4227 | Sting Operation: Chính trị gia cánh hữu chùi mông bằng tay nào? |  |
| 4276 | Người ta bàn gì ở một đại hội triết học quy mô toàn cầu? |  |
| 3139 | Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam: nghiên cứu mới trên tạp chí của Springer Nature / BMC |  |
| 4221 | Dùng kháng sinh trong nuôi cá và tôm hùm lồng biển ảnh hưởng tiêu cực đến san hô và con người |  |
| 1081 | Những thay đổi trong chiến lược của Trung Quốc và ảnh hưởng tới thế giới, khu vực và Việt Nam |  |
| 2124 | Một năm 10 bài hay 1 bài 10 năm? |  |
| 1038 | Viết bài phê bình khoa học và văn bản rà soát tổng quan lý thuyết |  |
| 5507 | Dấu ấn KHXH&NV Việt Nam trên các tạp chí quốc tế có hệ số tác động cao năm 2018 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Title** | **PostCount** | **ViewCount** |
| 2 | Cuộc sống | 59 | 37902 |
| 3 | Nghiên cứu mới | 172 | 80248 |
| 4 | SciComm | 237 | 161199 |
| 5 | Khoa học lý thú | 68 | 27901 |
| 6 | Hợp tác nghiên cứu | 16 | 8542 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Theo referer link:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Title** | **All time** | **First 7 days** | **First 100 days** |
| 2135 | The Big Short (2015): Quyết đấu trong thế giới tiền bạc đầy nước mắt và hoan hỉ |  |  |  |
| 1108 | Hệ thống công bố khoa học: Chỉ mục tạp chí, và hệ số tác động JIF, CiteScore |  |  |  |
| 2134 | Diễn viên đoạt giải Oscar—Natalie Portman—công bố khoa học |  |  |  |
| 2118 | Nhà sinh học Yoshinori Watanabe của ĐH Tokyo bị sa thải vì ngụy tạo dữ liệu |  |  |  |
| 1024 | Nghiên cứu xã hội hệ sinh thái U Minh Thượng trên tạp chí mạnh của Elsevier |  |  |  |
| 1073 | 8 giai đoạn để công bố một bài báo khoa học |  |  |  |
| 1074 | Lược sử ly kỳ của hai cụ tổ tạp chí khoa học: Journal des Sçavans và Philosophical Transactions |  |  |  |
| 4214 | Báo cáo hệ số tác động Journal Citation Reports 2018 (pdf file) |  |  |  |
| 4304 | Ngôi sao đang lên của đại học Cornell sẽ nghỉ hưu sau các phát hiện vi phạm đạo đức |  |  |  |
| 4156 | Tiếp bước Đức, Thụy Điển yêu cầu bắt buộc phải xuất bản truy cập mở, từ chối gia hạn hợp đồng với Elsevier |  |  |  |
| 2120 | Vụ TS. Yoshiki Sasai của RIKEN tự vẫn ở tuổi 52 và trách nhiệm của giới truyền thông |  |  |  |
| 1080 | Hệ thống công bố khoa học: các nhà xuất bản và tạp chí khoa học |  |  |  |
| 1041 | Tra cứu các tạp chí Scopus và CiteScore ra sao? |  |  |  |
| 4326 | Ảnh hưởng của khả năng lãnh đạo của hiệu trưởng đến khả năng học tập của giáo viên |  |  |  |
| 2121 | Dũng khí Nathan Georgette |  |  |  |
| 3141 | Nhà khoa học đoạt giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 Trần Đình Phong: Vai trò người lãnh đạo khoa học rất quan trọng |  |  |  |
| 4174 | Scopus đã công bố CiteScore 2017, dữ liệu chốt sớm 1 tháng so với 2016 |  |  |  |
| 4227 | Sting Operation: Chính trị gia cánh hữu chùi mông bằng tay nào? |  |  |  |
| 4276 | Người ta bàn gì ở một đại hội triết học quy mô toàn cầu? |  |  |  |
| 3139 | Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam: nghiên cứu mới trên tạp chí của Springer Nature / BMC |  |  |  |
| 4221 | Dùng kháng sinh trong nuôi cá và tôm hùm lồng biển ảnh hưởng tiêu cực đến san hô và con người |  |  |  |
| 1081 | Những thay đổi trong chiến lược của Trung Quốc và ảnh hưởng tới thế giới, khu vực và Việt Nam |  |  |  |
| 2124 | Một năm 10 bài hay 1 bài 10 năm? |  |  |  |
| 1038 | Viết bài phê bình khoa học và văn bản rà soát tổng quan lý thuyết |  |  |  |
| 5507 | Dấu ấn KHXH&NV Việt Nam trên các tạp chí quốc tế có hệ số tác động cao năm 2018 |  |  |  |