**PHỤ LỤC**

Danh sách khóa luận tốt nghiệp đăng ký

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã học viên** | **Tên học viên** | **Lớp khóa học** | **Tên đề tài** | **GVHD chính / Giảng viên đồng hướng dẫn** | **Đơn vị công tác** |
| 1 | 14020002 | Trần Văn An | QH-2014-I/CQ-C | Tìm hiểu framwork laravel và ứng dụng xây dựng hệ thống thống kê giờ giảng của giảng viên | TS. Nguyễn Việt Anh  ThS. Nguyễn Đức Thiện | Trung tâm Máy tính. Trung tâm Máy tính |
| 2 | 14020003 | Hoàng Tuấn Anh | QH-2014-I/CQ-C | Hệ thống đi chung xe cho nhu cầu đi lại của sinh viên | TS. Vũ Thị Hồng Nhạn | Trường DHCN, DHQGHN |
| 3 | 14020619 | Trần Tuấn Anh | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng ứng dụng Android hỗ trợ tương tác gia đình - nhà trường bậc mầm non | TS. Vũ Thị Hồng Nhạn | Trường DHCN, DHQGHN |
| 4 | 14020573 | Nguyễn Thị Tú Anh | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng ứng dụng học và luyện kiến thức trên nền web | TS. Vũ Diệu Hương | Trường DHCN, DHQGHN |
| 5 | 14020652 | Nguyễn Quang Bách | QH-2014-I/CQ-C | Nghiên cứu Learning Analytics và ứng dụng dự báo kết quả trong đào tạo trực tuyến | TS. Nguyễn Việt Anh | Trung tâm Máy tính |
| 6 | 14020575 | Nguyễn Văn Báu | QH-2014-I/CQ-C | Triển khai thuật toán nội suy dữ liệu AIS trên nền tảng Spark và NoSQL | TS. Bùi Quang Hưng  CN. Lưu Quang Thắng | Trung tâm giám sát hiện trường. Trung tâm giám sát hiện trường |
| 7 | 14020023 | Nguyễn Văn Biên | QH-2014-I/CQ-C | Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát hành trình các phương tiện vận tải | ThS. Nguyễn Việt Tân | Trường DHCN, DHQGHN |
| 8 | 14020022 | Nguyễn Hoàng Biên | QH-2014-I/CQ-CLC | Triển khai hệ thống điều khiển môi trường trồng nấm | TS. Dương Lê Minh  ThS. Đào Minh Thư | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 9 | 14020025 | Nguyễn Thanh Bình | QH-2014-I/CQ-C | Nhận diện hàng hóa cho robot Fetch trong nhà kho | TS. Nguyễn Đỗ Văn  CN. Kiều Hải Đăng | Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Trường DHCN, DHQGHN |
| 10 | 14020576 | Nguyễn Bá Hữu Chí | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng hệ thống tìm người giúp việc trực tuyến cho phiên bản web sử dụng nền tảng Meteor | TS. Bùi Quang Hưng  CN. Hoàng Xuân Phương | Trung tâm giám sát hiện trường. Trung tâm giám sát hiện trường |
| 11 | 14020038 | Phạm Đức Chung | QH-2014-I/CQ-C | Nghiên cứu phương pháp phân loại tự động lớp phủ lúa ở Đồng bằng sông Hồng sử dụng ảnh vệ tinh Sentinel 1A | TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh  CN. Mẫn Đức Chức | Trường DHCN, DHQGHN. Trung tâm giám sát hiện trường |
| 12 | 14020042 | Nguyễn Thành Công | QH-2014-I/CQ-CLC | Trích rút thông tin từ chứng minh thư sử dụng kỹ thuật thị giác máy | TS. Trần Quốc Long  CN. Nguyễn Tuấn Phong | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 13 | 14020040 | Nguyễn Chiến Công | QH-2014-I/CQ-C | Tìm hiểu framwork laravel và ứng dụng xây dựng hệ thống tư vấn học tập | TS. Nguyễn Việt Anh  ThS. Nguyễn Đức Thiện | Trung tâm Máy tính. Trung tâm Máy tính |
| 14 | 14020056 | Nguyễn Mạnh Cường | QH-2014-I/CQ-CLC | Dự đoán vị trí trên chuỗi DNA gắn với tác nhân điều khiển phiên mã sử dụng kỹ thuật học sâu | TS. Đặng Thanh Hải | Trường DHCN, DHQGHN |
| 15 | 14020577 | Bùi Quang Cường | QH-2014-I/CQ-CLC | Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý và đảm bảo chất lượng cho các phiên bản phần mềm | PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 16 | 14020057 | Phạm Hữu Cường | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng phần mềm nhận diện vật thể dành cho mobile – Android dựa trên nền tảng công nghệ thực tế ảo (VR) và điện toán đám mây (Cloud Service) | TS. Hoàng Xuân Tùng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 17 | 14020105 | Nguyễn Đình Đắc | QH-2014-I/CQ-T | Xây Dựng Các chức năng phía máy chủ cho hệ thống lập trình du lịch tự động trên android | TS. Nguyễn Thị Hậu | Trường DHCN, DHQGHN |
| 18 | 14020092 | Phạm Văn Đại | QH-2014-I/CQ-CAC | XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG VÀ TÌM VIỆC LÀM TRÊN ANDROID | TS. Bùi Ngọc Thăng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 19 | 14020091 | Nguyễn Văn Đại | QH-2014-I/CQ-CLC | Phát triển các dịch vụ phía người dùng doanh nghiệp cho hệ thống email marketing | TS. Dương Lê Minh  ThS. Đào Minh Thư | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 20 | 14020088 | Dương Công Đại | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng hệ thống hỏi đáp tư vấn bác sĩ sử dụng laravel | TS. Đặng Thanh Hải | Trường DHCN, DHQGHN |
| 21 | 14020103 | Trịnh Quốc Đạt | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng ứng dụng phát hiện mặt người trên điện thoại di động sử dụng công nghệ học máy sâu | ThS. Lê Hồng Hải | Trường DHCN, DHQGHN |
| 22 | 14020581 | Bùi Tiến Đạt | QH-2014-I/CQ-CAC | Quản lý dich vụ một cửa với sinh viên trên Framework CakePHP | ThS. Vũ Bá Duy | Trường DHCN, DHQGHN |
| 23 | 14020801 | Trần Trọng Đạt | QH-2014-I/CQ-CA | Semantic segmentation for remote sensing image | TS. Nguyễn Thị Thuỷ  TS. Nguyễn Đỗ Văn | Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự |
| 24 | 14020102 | Trần Xuân Đạt | QH-2014-I/CQ-CLC | Phát hiện và nhận dạng phương tiện vận tải trên đường cao tốc | TS. Nguyễn Chí Thành  ThS. Nguyễn Việt Anh | Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Công ty CIC |
| 25 | 14020114 | Nguyễn Thành Đông | QH-2014-I/CQ-T | Xây dựng mô hình xác suất cho việc tích hợp cơ sở tri thức | TS. Trần Trọng Hiếu | Trường DHCN, DHQGHN |
| 26 | 14020113 | Lương Văn Đông | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng các chức năng của tài xế trong ứng dụng gọi xe taxi thời gian thực | TS. Nguyễn Văn Nam | Trường DHCN, DHQGHN |
| 27 | 14020116 | Dương Xuân Đồng | QH-2014-I/CQ-C | Điều khiển robot Fetch trong nhà kho | TS. Nguyễn Đỗ Văn  TS. Nguyễn Chí Thành | Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự |
| 28 | 14020061 | Vũ Hữu Duân | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng ứng dụng di động hỗ trợ người dùng đi xe buýt trong thành phố | TS. Vũ Thị Hồng Nhạn | Trường DHCN, DHQGHN |
| 29 | 14020062 | Lều Văn Duẩn | QH-2014-I/CQ-CA | Real-time face detection and tracking in surveillance video | PGS.TS. Lê Thanh Hà | Trường DHCN, DHQGHN |
| 30 | 14020123 | Phạm Minh Đức | QH-2014-I/CQ-CLC | Tạo lập hồ sơ ứng dụng web bằng phân tích nhật ký của web server | TS. Lê Đình Thanh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 31 | 14020120 | Nguyễn Ngọc Đức | QH-2014-I/CQ-T | Nâng cấp FAirServer cho hệ thống FAirNet giám sát nồng độ bụi (PM) với chuẩn SensorThings API và phần mềm mã nguồn mở SensorThingsServer | TS. Bùi Quang Hưng  CN. Hà Đức Văn | Trung tâm giám sát hiện trường. Trung tâm giám sát hiện trường |
| 32 | 14020121 | Nguyễn Văn Đức | QH-2014-I/CQ-C | Phân tích chương trình để xác định mã độc trên ứng dụng web | PGS.TS. Trương Ninh Thuận | Trường DHCN, DHQGHN |
| 33 | 14020071 | Lê Đình Dũng | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng mô đun Quản lý người học cho hệ thống học trực tuyến trên nền tảng CMS mã nguồn mở Wordpress | TS. Nguyễn Việt Anh  ThS. Nguyễn Đức Thiện | Trung tâm Máy tính. Trung tâm Máy tính |
| 34 | 14020623 | Phạm Đức Dũng | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng ứng dụng định vị trong nhà dựa trên từ trường trái đất cho điện thoại Android | PGS.TS. Nguyễn Hải Châu | Trường DHCN, DHQGHN |
| 35 | 14020072 | Nguyễn Phạm Thiện Dũng | QH-2014-I/CQ-CA | Real-time face recognition in surveilliance videos | PGS.TS. Lê Thanh Hà  CN. Vũ Trung Kiên | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 36 | 14020069 | Đinh Văn Dũng | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng dịch vụ trực quan hóa thông tin giám sát hạ tầng CNTT trên nền web | PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hóa | Trường DHCN, DHQGHN |
| 37 | 14020117 | Vũ Đình Đúng | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng hệ thống gợi ý khách hàng dựa trên lịch sử duyệt web (session) | TS. Nguyễn Văn Nam | Trường DHCN, DHQGHN |
| 38 | 14020080 | Ngô Tùng Dương | QH-2014-I/CQ-C | Phân tích an ninh các môđun mở rộng cho trình duyệt. | TS. Lê Đình Thanh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 39 | 14020084 | Trần Đình Dương | QH-2014-I/CQ-CLC | Nghiên cứu giải pháp và xây dựng công cụ kiểm thử giao diện cho các ứng dụng trên nền tảng Windows | PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 40 | 14020657 | Nguyễn Minh Dương | QH-2014-I/CQ-C | Xác định phân bố cường độ ánh sáng trong phòng dựa trên ảnh camera | TS. Nguyễn Hoài Sơn | Trường DHCN, DHQGHN |
| 41 | 14020085 | Trần Hải Dương | QH-2014-I/CQ-T | Xử lý ma trận thưa trong hệ tư vấn | TS. Trần Trọng Hiếu | Trường DHCN, DHQGHN |
| 42 | 14020065 | Nguyễn Ngọc Duy | QH-2014-I/CQ-C | Thiết kế và xây dựng hệ thống hỗ trợ tranh luận trực tuyến | PGS.TS. Trương Ninh Thuận | Trường DHCN, DHQGHN |
| 43 | 14020066 | Hà Hồng Duyên | QH-2014-I/CQ-CLC | Nhận diện thực thể lồng nhau trong hệ thống chatbot đặt hàng | PGS.TS. Phan Xuân Hiếu  TS. Trần Thị Oanh | Trường DHCN, DHQGHN. Khoa Quốc Tế- Đại học Quốc Gia Hà Nội |
| 44 | 14020783 | Nguyễn Trường Giang | QH-2014-I/CQ-CA | Citation-based clustering of scientific publications | ThS. Kiều Thanh Bình | Trường DHCN, DHQGHN |
| 45 | 14020823 | Bế Thánh Gióng | QH-2014-I/CQ-C | Ứng dụng WEB hỗ trợ học nhanh: phía máy khách | TS. Vũ Diệu Hương | Trường DHCN, DHQGHN |
| 46 | 14020131 | Đàm Thị Hà | QH-2014-I/CQ-CLC | Mô hình hội thoại dựa trên kỹ thuật học sâu Sequence to sequence | PGS.TS. Hà Quang Thụy  ThS. Trần Mai Vũ | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 47 | 14020139 | Hoàng Văn Hải | QH-2014-I/CQ-CLC | Xây dựng hệ thống tìm kiếm dữ liệu hỗ trợ ươm tạo | TS. Dương Lê Minh  ThS. Đào Minh Thư | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 48 | 14020585 | Nguyễn Thị Hồng Hải | QH-2014-I/CQ-C | Công cụ kiểm định phần mềm (software verification): Mercury Quality Center | TS. Nguyễn Văn Vinh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 49 | 14020146 | Nguyễn Văn Hải | QH-2014-I/CQ-C | Nâng cấp FAirWeb và FAirApp cho hệ thống FAirNet giám sát nồng độ bụi (PM) với công nghệ đa nền tảng Meteor | TS. Bùi Quang Hưng  CN. Hà Đức Văn | Trung tâm giám sát hiện trường. Trung tâm giám sát hiện trường |
| 50 | 14020792 | Nguyễn Hoàng Hải | QH-2014-I/CQ-CA | Predictive models and applications | TS. Bùi Ngọc Thăng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 51 | 14020155 | Hoàng Thanh Hằng | QH-2014-I/CQ-C | Tự động hóa kiểm thử bằng file mô tả trên excel | TS. Vũ Diệu Hương | Trường DHCN, DHQGHN |
| 52 | 14020156 | Nguyễn Thị Hằng | QH-2014-I/CQ-C | Phát triển ứng dụng hướng dẫn viên du lịch ảo dựa trên thông tin vị trí | TS. Nguyễn Hoài Sơn | Trường DHCN, DHQGHN |
| 53 | 14020153 | Phan Thị Hạnh | QH-2014-I/CQ-T | Ứng dụng ma trận và ten-xơ nhân tử trong tư vấn xã hội | PGS.TS. Hà Quang Thụy | Trường DHCN, DHQGHN |
| 54 | 14020162 | Vũ Đăng Hiển | QH-2014-I/CQ-C | Phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý và bán vé xe trực tuyến | TS. Vũ Diệu Hương  ThS. Nguyễn Việt Tân | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 55 | 14020177 | Hà Thị Hiện | QH-2014-I/CQ-C | Ứng dụng Cypress để tự động phát hiện các lỗi cơ bản của ứng dụng web | TS. Nguyễn Văn Vinh  ThS. Nguyễn Quang Huy | Trường DHCN, DHQGHN. Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc |
| 56 | 14020180 | Tô Mạnh Hiệp | QH-2014-I/CQ-CLC | Xây dựng hệ thống tư liệu học tập cộng đồng | ThS. Nguyễn Trịnh Đông  PGS.TS. Trương Anh Hoàng | Trường Đại học Dân lập Hải phòng. Trường DHCN, DHQGHN |
| 57 | 14020178 | Dương Đình Hiệp | QH-2014-I/CQ-C | XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ĐỒNG BỘ NỘI DUNG CHO CÁC SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ WEB AUTOMATION SELENIUM | TS. Trần Trúc Mai | Trường DHCN, DHQGHN |
| 58 | 14020172 | Nguyễn Trung Hiếu | QH-2014-I/CQ-CAC | Nghiên cứu Learning Analytics và phân tích ảnh hưởng của các hoạt đông trong đào tạo trực tuyến đến người học | TS. Nguyễn Việt Anh | Trung tâm Máy tính |
| 59 | 14020163 | Chu Viết Hiếu | QH-2014-I/CQ-CA | Achterbahn-128/80 | TS. Lê Phê Đô | Trường DHCN, DHQGHN |
| 60 | 14020168 | Hoàng Trung Hiếu | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng ứng dụng quản lý lịch khám bác sĩ trên nền tảng android | TS. Đặng Thanh Hải  CN. Cấn Duy Cát | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 61 | 14020167 | Hoàng Trọng Hiếu | QH-2014-I/CQ-C | Ứng dụng công nghệ thực tại ảo trong thể hiện điệu múa truyền thống | PGS.TS. Lê Thanh Hà | Trường DHCN, DHQGHN |
| 62 | 14020169 | Nguyễn Minh Hiếu | QH-2014-I/CQ-CLC | Xây dựng kiến trúc cho các ứng dụng doanh nghiệp dựa trên phân tích mã nguồn | PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 63 | 14020170 | Nguyễn Quang Hiếu | QH-2014-I/CQ-CLC | Nâng cao hiệu năng các phép toán trên cây N-grams quy mô lớn | PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hóa | Trường DHCN, DHQGHN |
| 64 | 14020194 | Vũ Minh Hoàng | QH-2014-I/CQ-C | Xây Dựng Các Chức Năng Phía Người Dùng Cho Hệ Thống Lập Lịch Trình Du Lịch Tự Động Trên Android | TS. Nguyễn Thị Hậu | Trường DHCN, DHQGHN |
| 65 | 14020663 | Phạm Nguyễn Hoàng | QH-2014-I/CQ-CA | Developing a support tool for the RTL model transformation language | TS. Đặng Đức Hạnh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 66 | 14020190 | Nguyễn Huy Hoàng | QH-2014-I/CQ-CA | Smart shopping: Identify customer location in marketplace based on indoor positioning technologies - Wifi, Bluetooth and Visible light communication | TS. Nguyễn Hoài Sơn | Trường DHCN, DHQGHN |
| 67 | 14020193 | Trịnh Hữu Hoàng | QH-2014-I/CQ-T | Xây dựng hệ thống quản lý phát triển đô thị | ThS. Dư Phương Hạnh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 68 | 14020198 | Nguyễn Hữu Hồng | QH-2014-I/CQ-CA | Domain-Independent Intent Extraction from Vietnamese Social Media Texts | PGS.TS. Phan Xuân Hiếu  ThS. Lương Thái Lê | Trường DHCN, DHQGHN. Trường Đại học Giao thông Vận tải |
| 69 | 14020202 | Tống Hữu Hợp | QH-2014-I/CQ-C | Thiết kế trang Web thương mại điện tử. | TS. Vũ Thị Hồng Nhạn | Trường DHCN, DHQGHN |
| 70 | 14020204 | Nguyễn Thị Huệ | QH-2014-I/CQ-C | Ứng dụng AngularJS trong phần mềm quản lý Hóa đơn điện tử | PGS.TS. Nguyễn Trí Thành | Trường DHCN, DHQGHN |
| 71 | 14020217 | Nguyễn Văn Hùng | QH-2014-I/CQ-C | Nghiên cứu và đánh giá mô hình chất lượng không khí trên lãnh thổ Việt Nam | ThS. Phạm Văn Hà  TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh | Trung tâm giám sát hiện trường. Trường DHCN, DHQGHN |
| 72 | 14020780 | Nguyễn Duy Hưng | QH-2014-I/CQ-CA | Semantic segmentation in video sequences | TS. Trần Quốc Long  CN. Vương Tùng Long | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 73 | 14020790 | Cao Xuân Hưng | QH-2014-I/CQ-CA | Improve server performance with HTTP File Caching Server | TS. Hoàng Xuân Tùng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 74 | 14020225 | Phạm Quang Hưng | QH-2014-I/CQ-CLC | Xây dựng công cụ hỗ trợ đánh giá kỹ năng thực hành tin học cơ sở sử dụng công nghệ VSTO Add-ins của Microsoft | PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng  CN. Nguyễn Đức Anh | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 75 | 14020227 | Bùi Thị Lan Hương | QH-2014-I/CQ-T | Xây dựng bộ kiểm thử tự động chung cho các ứng dụng web dựa trên Robot Framework. | ThS. Nguyễn Ngọc Khải  PGS.TS. Trương Anh Hoàng | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trường DHCN, DHQGHN |
| 76 | 14020229 | Phạm Thị Thu Hường | QH-2014-I/CQ-C | Tìm hiểu và vận dụng ngôn ngữ mô hình hóa chuyên biệt miền DCSL | TS. Đặng Đức Hạnh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 77 | 14020208 | Nguyễn Như Huy | QH-2014-I/CQ-CA | Smart shopping: navigation for shopping based on wifi positioning | TS. Nguyễn Hoài Sơn | Trường DHCN, DHQGHN |
| 78 | 14020213 | Trần Thị Thanh Huyền | QH-2014-I/CQ-CLC | Xây dựng công cụ hỗ trợ tái cấu trúc CSS | TS. Võ Đình Hiếu | Trường DHCN, DHQGHN |
| 79 | 14020664 | Lương Ngọc Huyền | QH-2014-I/CQ-CA | Developing an automated testing tool for the RTL transformation language | TS. Đặng Đức Hạnh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 80 | 14020234 | Nguyễn Đức Khanh | QH-2014-I/CQ-CLC | Quản lý nhân sự | TS. Tô Văn Khánh  ThS. Lương Thanh Nhạn | Trường DHCN, DHQGHN. Trường Đại học Y Hải Phòng |
| 81 | 14020239 | Lưu Văn Khánh | QH-2014-I/CQ-C | Khai phá vết sự kiện trong khai phá quy trình | PGS.TS. Hà Quang Thụy | Trường DHCN, DHQGHN |
| 82 | 14020238 | Lê Thị Khánh | QH-2014-I/CQ-T | Merge content - based and collaborative filtering in social recommendation | PGS.TS. Hà Quang Thụy | Trường DHCN, DHQGHN |
| 83 | 14020596 | Phan Huy Kính | QH-2014-I/CQ-CA | Protein-protein interaction prediction using Convolutional Neural Network | TS. Đặng Thanh Hải | Trường DHCN, DHQGHN |
| 84 | 14020251 | Hồ Hoàng Lâm | QH-2014-I/CQ-C | Tìm hiểu framework Ruby on Rails, áp dụng quản lý hồ sơ công trình xây dựng tại Hà Nội | ThS. Vũ Bá Duy | Trường DHCN, DHQGHN |
| 85 | 13020239 | Cao Minh Lâm | QH-2013-I/CQ-C | Xây dựng hệ thống thăm dò, khảo sát ý kiến trực tuyến | TS. Nguyễn Việt Anh | Trung tâm Máy tính |
| 86 | 14020249 | Nguyễn Thị Lan | QH-2014-I/CQ-CLC | Nhận dạng thực thể Tiếng Việt sử dụng mô hình học sâu mức ký tự | PGS.TS. Hà Quang Thụy  ThS. Trần Mai Vũ | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 87 | 14020768 | Trần Văn Liên | QH-2014-I/CQ-CA | Develop a path planning algorithm for ROS-based mobile robot | TS. Phạm Minh Triển  PGS.TS. Phan Xuân Hiếu | Khoa Điện tử Viễn thông. Trường DHCN, DHQGHN |
| 88 | 14020822 | Phạm Văn Linh | QH-2014-I/CQ-C | Phát triển dịch vụ quản lý rủi ro an toàn thông tin trên nền Web | PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hóa  ThS. Phạm Hải Đăng | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 89 | 14020255 | Nguyễn Đức Linh | QH-2014-I/CQ-C | Nghiên cứu và phát triển hệ thống phát hiện tình trạng giao thông thông minh | TS. Dương Lê Minh  ThS. Đào Minh Thư | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 90 | 14020629 | Vũ Thùy Linh | QH-2014-I/CQ-CLC | Xây dựng ứng dụng chào hỏi trên robot Nao | TS. Nguyễn Đỗ Văn  CN. Nguyễn Minh Hòa | Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Trường Đại học Thăng Long |
| 91 | 14020752 | Phạm Minh Hoàng Linh | QH-2014-I/CQ-CLC | Reinforcement learning methods for mobile robot navigation | TS. Nguyễn Đỗ Văn  CN. Kiều Hải Đăng | Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Trường DHCN, DHQGHN |
| 92 | 14020628 | Vũ Hoàng Linh | QH-2014-I/CQ-C | Ứng dụng công nghệ chuỗi khối để quản lý tiền ảo của Sách Mềm. | PGS.TS. Trương Anh Hoàng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 93 | 14020257 | Trần Thị Loan | QH-2014-I/CQ-C | Nghiên cứu giải pháp khai thác lịch sử câu hỏi của hệ thống Babibo phục vụ tư vấn viên. | PGS.TS. Nguyễn Trí Thành | Trường DHCN, DHQGHN |
| 94 | 14020268 | Đinh Tiến Lộc | QH-2014-I/CQ-CLC | Phân tích luồng dữ liệu nhằm xây dựng phụ thuộc giữa các thành phần mã nguồn trong các ứng dụng doanh nghiệp | PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 95 | 14020261 | Nguyễn Thanh Long | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng ứng dụng đồng bộ nội dung cho các sàn thương mại điện tử sử dụng công nghệ web automation Phantom JS | TS. Trần Trúc Mai | Trường DHCN, DHQGHN |
| 96 | 14020266 | Tô Hiến Long | QH-2014-I/CQ-CLC | Cải tiến kỹ thuật kiểm thử trong SMT solver raSAT | TS. Tô Văn Khánh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 97 | 14020668 | Đỗ Thành Long | QH-2014-I/CQ-T | Tóm tắt văn bản sử dụng kỹ thuật seq2seq | ThS. Trần Mai Vũ  CN. Nguyễn Thị Cẩm Vân | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 98 | 14020259 | Đặng Tùng Long | QH-2014-I/CQ-C | Xây Dựng Hệ Thống Nhận Diện Văn Bản Trong Ảnh Số | TS. Nguyễn Văn Nam | Trường DHCN, DHQGHN |
| 99 | 14020778 | Phạm Văn Long | QH-2014-I/CQ-CA | Study of Named Entity Extraction in CV | TS. Nguyễn Văn Vinh  ThS. Nguyễn Quang Huy | Trường DHCN, DHQGHN. Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc |
| 100 | 14020669 | Nguyễn Việt Long | QH-2014-I/CQ-CLC | Tìm hiểu và vận dụng kỹ thuật tóm tắt đa văn bản cho ứng dụng tổng hợp tin tức từ các trang báo điện tử | TS. Đặng Đức Hạnh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 101 | 14020275 | Phùng Thị Lương | QH-2014-I/CQ-C | Áp dụng Gauge để kiểm thử tự động ứng dụng web. | PGS.TS. Trương Anh Hoàng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 102 | 14020276 | Trần Văn Lương | QH-2014-I/CQ-C | CHIA SẺ DỮ LIỆU KHÔNG DÂY GIỮA CÁC NỀN TẢNG DI ĐỘNG THÔNG QUA CÁC CÔNG NGHỆ WIFI-DIRECT, MULTIPEER CONNECTIVITY VÀ WIFI-HOTSPOT | TS. Hoàng Xuân Tùng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 103 | 14020279 | Phạm Văn Lượng | QH-2014-I/CQ-C | Tìm hiểu công nghệ blockchain và ứng dụng trong quản lý tài sản. | PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hóa | Trường DHCN, DHQGHN |
| 104 | 14020286 | Vũ Thị Hương Ly | QH-2014-I/CQ-C | So sánh một số kỹ thuật kiểm thử hộp đen với các ứng dụng web | PGS.TS. Trương Anh Hoàng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 105 | 14020631 | Phạm Huy Mạnh | QH-2014-I/CQ-C | Ứng dụng web hỗ trợ học nhanh: phía máy chủ | TS. Vũ Diệu Hương | Trường DHCN, DHQGHN |
| 106 | 14020698 | Trần Tuấn Mạnh | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng ứng dụng web quản lý lịch khám bác sĩ | TS. Đặng Thanh Hải | Trường DHCN, DHQGHN |
| 107 | 14020630 | Dương Tiến Mạnh | QH-2014-I/CQ-CLC | Cải thiện thời gian chạy của bài toán slitherlink bằng SAT encoding | TS. Tô Văn Khánh  ThS. Lương Thanh Nhạn | Trường DHCN, DHQGHN. Trường Đại học Y Hải Phòng |
| 108 | 14020303 | Nguyễn Văn Minh | QH-2014-I/CQ-CLC | ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỘI DANH THÔNG QUA XỬ LÝ VĂN BẢN | PGS.TS. Nguyễn Việt Hà | Trường DHCN, DHQGHN |
| 109 | 14020306 | Trịnh Đức Minh | QH-2014-I/CQ-C | Research and development of vulnerability detection in information systems | PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hóa | Trường DHCN, DHQGHN |
| 110 | 14020598 | Trần Hữu Minh | QH-2014-I/CQ-CLC | Xây dựng hệ thống kiểm tra nhanh bài trên lớp: mô-đun trao đổi thời gian thực | PGS.TS. Trương Anh Hoàng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 111 | 14020795 | Nguyễn Hữu Nhật Minh | QH-2014-I/CQ-CA | Autonomous car using Convolutional Neural Network | PGS.TS. Phan Xuân Hiếu | Trường DHCN, DHQGHN |
| 112 | 14020308 | Đào Thị Mơ | QH-2014-I/CQ-C | Bài toán lập lịch và tối ưu hóa tài nguyên | TS. Trần Trúc Mai  TS. Hoàng Xuân Tùng | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 113 | 14020312 | Đỗ Trà My | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng công cụ phát hiện lỗi thiết kế đáp ứng dựa trên Galen Framework | TS. Nguyễn Văn Vinh  ThS. Trần Hồng Việt | Trường DHCN, DHQGHN. Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp |
| 114 | 14020318 | Nguyễn Văn Nam | QH-2014-I/CQ-C | Giải bài toán tối ưu ảnh hưởng trên mạng xã hội | PGS.TS. Hoàng Xuân Huấn | Trường DHCN, DHQGHN |
| 115 | 14020316 | Nguyễn Thành Nam | QH-2014-I/CQ-T | Xây dựng dịch vụ tư vấn cho nền tảng Magento | TS. Trần Trọng Hiếu | Trường DHCN, DHQGHN |
| 116 | 14020322 | Ngô Văn Năng | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu trên nền web với ASP.NET | PGS.TS. Nguyễn Trí Thành | Trường DHCN, DHQGHN |
| 117 | 14020323 | Nguyễn Thị Ngàn | QH-2014-I/CQ-C | Phát triển website thi trực tuyến trên nền tảng MEAN stack | ThS. Lê Hồng Hải | Trường DHCN, DHQGHN |
| 118 | 14020325 | Trần Tuấn Nghĩa | QH-2014-I/CQ-C | Tìm hiểu framework Ruby on Rails, áp dụng quản lý công trình ngầm tại Hà Nội | ThS. Vũ Bá Duy | Trường DHCN, DHQGHN |
| 119 | 14020326 | Lương Đình Ngọc | QH-2014-I/CQ-C | ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA S-BOX TRONG CÁC HỆ MẬT HIỆN ĐẠI | TS. Lê Phê Đô | Trường DHCN, DHQGHN |
| 120 | 14020330 | Trần Đức Nguyên | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng ứng dụng tối ưu công việc tạo và chạy quảng cáo trên Facebook sử dụng React | TS. Trần Trúc Mai | Trường DHCN, DHQGHN |
| 121 | 14020785 | Nguyễn Bình Nguyên | QH-2014-I/CQ-CA | Study of Long Short-Term Memory language Modelling | TS. Nguyễn Văn Vinh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 122 | 14020331 | Triệu Thị Nguyễn | QH-2014-I/CQ-C | Tổng hợp dữ liệu web | TS. Nguyễn Văn Nam | Trường DHCN, DHQGHN |
| 123 | 14020332 | Đào Thị Minh Nguyệt | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng một mạng neuron nhân tạo nhiều lớp để phân loại | TS. Nguyễn Văn Nam | Trường DHCN, DHQGHN |
| 124 | 14020335 | Nguyễn Văn Nhật | QH-2014-I/CQ-CLC | Xây dựng công cụ hỗ trợ tái cấu trúc mã JavaScript | TS. Võ Đình Hiếu | Trường DHCN, DHQGHN |
| 125 | 14020337 | Hoàng Ngọc Như | QH-2014-I/CQ-CLC | Hệ thống cổng thông tin sản phẩm làng nghề | TS. Dương Lê Minh  ThS. Đào Minh Thư | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 126 | 14020601 | Trương Thị Nhung | QH-2014-I/CQ-CLC | Hệ thống hỗ trợ dịch vụ cafe miễn phí cho sinh viên | TS. Dương Lê Minh  ThS. Đào Minh Thư | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 127 | 14020336 | Ngô Thị Nhung | QH-2014-I/CQ-T | Ứng dụng ASP.net trên nền tảng .Net core 2.0 vào xây dựng ứng dụng web | PGS.TS. Nguyễn Trí Thành | Trường DHCN, DHQGHN |
| 128 | 14020340 | Nguyễn Đình Phi | QH-2014-I/CQ-CLC | Phát triển thư viện mở rộng cho Bootstrap | TS. Lê Đình Thanh  TS. Lê Thị Hợi | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 129 | 14020341 | Dương Quốc Phong | QH-2014-I/CQ-CLC | Ứng dụng Microsoft Cognitive Services trong hỗ trợ dạy và học | PGS.TS. Trương Anh Hoàng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 130 | 14020349 | Nguyễn Xuân Phú | QH-2014-I/CQ-T | Kiểm chứng sự phối hợp của các tác tử trong hệ thống đa tác tử | PGS.TS. Trương Ninh Thuận | Trường DHCN, DHQGHN |
| 131 | 14020347 | Nguyễn Minh Phú | QH-2014-I/CQ-C | Ứng dụng giao thức truyền thông BACnet trong hệ thống quản lý chiếu sáng tự động toà nhà | TS. Hoàng Xuân Tùng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 132 | 14020350 | Phạm Văn Phú | QH-2014-I/CQ-C | Ứng dụng ElasticSearch trong dò quét nhanh các lỗ hổng ứng dụng | PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hóa | Trường DHCN, DHQGHN |
| 133 | 14020358 | Nguyễn Thị Phương | QH-2014-I/CQ-T | Nghiên cứu và ứng dụng chuẩn CMIS để hỗ trợ liên thông các dịch vụ trực tuyến | ThS. Dư Phương Hạnh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 134 | 14020371 | Dư Anh Quân | QH-2014-I/CQ-CA | Classification methods and applications | TS. Bùi Ngọc Thăng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 135 | 14020372 | Lê Anh Quân | QH-2014-I/CQ-T | Triển khai thuật toán phát hiện biến động công trình biển từ ảnh vệ tinh VNREDSat-1 trên nền tảng Hadoop-Spark | TS. Bùi Quang Hưng  CN. Lưu Quang Thắng | Trung tâm giám sát hiện trường. Trung tâm giám sát hiện trường |
| 136 | 14020673 | Lê Anh Quân | QH-2014-I/CQ-CA | Blockchain tẹchnology | TS. Lê Phê Đô | Trường DHCN, DHQGHN |
| 137 | 14020375 | Nguyễn Hồng Quân | QH-2014-I/CQ-C | Phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm đặt vé xe trên thiết bị di động. | ThS. Nguyễn Việt Tân | Trường DHCN, DHQGHN |
| 138 | 14020675 | Trần Minh Quân | QH-2014-I/CQ-CLC | Tìm hiểu hệ thống CMS Wordpress và xây dựng mô đun kiểm tra đánh giá cho hệ thống học trực tuyến | TS. Nguyễn Việt Anh  ThS. Nguyễn Đức Thiện | Trung tâm Máy tính. Trung tâm Máy tính |
| 139 | 14020633 | Đỗ Văn Quang | QH-2014-I/CQ-CLC | Công cụ phát hiện dư thừa mã JavaScript | TS. Võ Đình Hiếu | Trường DHCN, DHQGHN |
| 140 | 14020604 | Nguyễn Văn Quyến | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng VNU Virtual Campus cho Đại Học Quốc Gia Hà Nội sử dụng công nghệ 3d-GIS trên nền tảng android | TS. Bùi Quang Hưng  CN. Phan Anh | Trung tâm giám sát hiện trường. Trung tâm giám sát hiện trường |
| 141 | 14020388 | Vũ Ngọc Sáng | QH-2014-I/CQ-CA | Study of CV extraction | TS. Nguyễn Văn Vinh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 142 | 14020394 | Nguyễn Hữu Hoàng Sơn | QH-2014-I/CQ-CA | Mice sperms counting using computer vision methods | TS. Nguyễn Chí Thành  TS. Trần Quốc Long | Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Trường DHCN, DHQGHN |
| 143 | 14020800 | Phạm Thái Sơn | QH-2014-I/CQ-CA | Transfer learning for sequence tagging with hiearchical recurrent networks | PGS.TS. Hà Quang Thụy  ThS. Trần Mai Vũ | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 144 | 14020400 | Phạm Tiến Sỹ | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng hệ thống Fitness - Giải pháp cho người tập fitness và phòng tập | TS. Vũ Thị Hồng Nhạn | Trường DHCN, DHQGHN |
| 145 | 14020403 | Nguyễn Đức Tài | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng hệ thống kiểm tra nhanh bài trên lớp: mô-đun điện thoại | PGS.TS. Trương Anh Hoàng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 146 | 14020409 | Lưu Minh Tân | QH-2014-I/CQ-CA | Cross Schema Database Synchronization | TS. Hoàng Xuân Tùng  CN. Nguyễn Đức Cảnh | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 147 | 14020429 | Hoàng Ngọc Thái | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng hệ thống chat trực tiếp cho dịch vụ tư vấn bác sỹ của Bibabo | PGS.TS. Nguyễn Trí Thành | Trường DHCN, DHQGHN |
| 148 | 14020677 | Lê Văn Thắng | QH-2014-I/CQ-T | Phát triển công cụ kiểm thử tự động cho các giao diện người dùng đồ họa | TS. Vũ Diệu Hương | Trường DHCN, DHQGHN |
| 149 | 14020436 | Trần Việt Thắng | QH-2014-I/CQ-CLC | PAC-CI: Một framework hỗ trợ CI/CD | TS. Võ Đình Hiếu | Trường DHCN, DHQGHN |
| 150 | 14020434 | Nguyễn Sỹ Quang Thắng | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng mô đun quản lý kết quả học tập cho hệ thống học trực tuyến. | TS. Nguyễn Việt Anh  ThS. Nguyễn Đức Thiện | Trung tâm Máy tính. Trung tâm Máy tính |
| 151 | 14020411 | Trần Minh Thanh | QH-2014-I/CQ-CLC | Điều khiển Robot Nao thông qua nhận dạng cử chỉ tay | PGS.TS. Lê Thanh Hà  ThS. Nguyễn Việt Anh | Trường DHCN, DHQGHN. Công ty CIC |
| 152 | 14020416 | Nguyễn Tiến Thành | QH-2014-I/CQ-CAC | Xây dựng ứng dụng thiết lập bản quyền dựa trên công nghệ chuỗi khối | PGS.TS. Trương Anh Hoàng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 153 | 14020796 | Đỗ Quang Thành | QH-2014-I/CQ-CA | Research on Malicious Behaviors of Browser Extensions | TS. Lê Đình Thanh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 154 | 14020424 | Vũ Tiến Thành | QH-2014-I/CQ-CLC | Xây dựng và phát triển ứng dụng gợi ý phim từ nhiều nguồn dữ liệu | TS. Tô Văn Khánh  ThS. Lương Thanh Nhạn | Trường DHCN, DHQGHN. Trường Đại học Y Hải Phòng |
| 155 | 14020421 | Nguyễn Văn Thành | QH-2014-I/CQ-C | Phát triển ứng dụng quảng bá du lịch trên Android | ThS. Dư Phương Hạnh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 156 | 14020414 | Cầm Trung Thành | QH-2014-I/CQ-C | Web Nhiếp Ảnh | ThS. Ngô Lê Minh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 157 | 14020608 | Nguyễn Thị Phương Thảo | QH-2014-I/CQ-C | Tìm hiểu về SOFL và vận dụng để phát triển hệ thống đăng kí môn học | TS. Vũ Diệu Hương | Trường DHCN, DHQGHN |
| 158 | 14020782 | Bùi Đức Thịnh | QH-2014-I/CQ-CA | Object recognition in remote sensing images | TS. Nguyễn Thị Thuỷ  TS. Trần Quốc Long | Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trường DHCN, DHQGHN |
| 159 | 14020450 | Đỗ Ngọc Hoài Thu | QH-2014-I/CQ-CLC | Suy diễn thông tin người dùng dựa trên phân tích đồ thị các mối quan hệ. | PGS.TS. Hà Quang Thụy  ThS. Trần Mai Vũ | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 160 | 14020451 | Vũ Thị Thu | QH-2014-I/CQ-C | Lập trình trên nền tảng Android và ứng dụng | PGS.TS. Nguyễn Trí Thành | Trường DHCN, DHQGHN |
| 161 | 14020452 | Nguyễn Đức Thuần | QH-2014-I/CQ-CLC | Kỹ thuật thực thi tượng trưng và ứng dụng trong kiếm chứng một số tính chất của chương trình | TS. Tô Văn Khánh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 162 | 14020611 | Bạch Văn Thuần | QH-2014-I/CQ-CLC | Kiểm duyệt nội dung các bài viết và bình luận trên mạng xã hội | TS. Lê Đình Thanh  TS. Lê Thị Hợi | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 163 | 14020457 | Trần Như Thuật | QH-2014-I/CQ-CA | Intention Discovery from Vietnamese E-Commerce Search Queries | PGS.TS. Phan Xuân Hiếu  ThS. Lương Thái Lê | Trường DHCN, DHQGHN. Trường Đại học Giao thông Vận tải |
| 164 | 14020465 | Vi Văn Thức | QH-2014-I/CQ-C | Hệ thống học nhóm trực tuyến | TS. Nguyễn Việt Anh  ThS. Nguyễn Đức Thiện | Trung tâm Máy tính. Trung tâm Máy tính |
| 165 | 14020458 | Bùi Thị Trung Thuỷ | QH-2014-I/CQ-C | Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý gửi email và thông báo (notifications) cho các thiết bị di động | ThS. Nguyễn Việt Tân | Trường DHCN, DHQGHN |
| 166 | 14020460 | Vũ Thị Thùy | QH-2014-I/CQ-C | Tự động hóa các ca kiểm thử cơ bản của ứng dụng web | PGS.TS. Trương Anh Hoàng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 167 | 14020695 | Nguyễn Văn Tiến | QH-2014-I/CQ-CA | A study on Chaskey Cipher and its implementation in IoT systems | TS. Lê Phê Đô | Trường DHCN, DHQGHN |
| 168 | 14020470 | Trần Viết Tiệp | QH-2014-I/CQ-CLC | Xây dựng mô đun hỗ trợ các mô hình EMF trên công cụ USE | TS. Đặng Đức Hạnh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 169 | 14020679 | Trần Quang Tín | QH-2014-I/CQ-CA | Manage and develop Openstack cloud computing technology | TS. Hoàng Xuân Tùng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 170 | 14020477 | Trần Đức Toàn | QH-2014-I/CQ-CLC | Xây dựng bộ công cụ "Smart Codefun" hỗ trợ kĩ năng lập trình C/C++ cho sinh viên | PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 171 | 14020613 | Phan Thị Hà Trang | QH-2014-I/CQ-CLC | Hệ thống nhận diện ngày tháng trong hội thoại | PGS.TS. Phan Xuân Hiếu  TS. Trần Quốc Long | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 172 | 14020481 | Lê Thị Thu Trang | QH-2014-I/CQ-C | Phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm di động Quản lý hành khách trực tuyến trên xe khách đường dài | ThS. Nguyễn Việt Tân | Trường DHCN, DHQGHN |
| 173 | 14020485 | Nguyễn Văn Tranh | QH-2014-I/CQ-CLC | Tìm hiểu và cài đặt kỹ thuật lưu trữ mô hình USE trên cơ sở dữ liệu đồ thị | TS. Đặng Đức Hạnh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 174 | 14020680 | Ngô Minh Trí | QH-2014-I/CQ-CA | Feature extraction for EEG signal to give control commands for electronic devices | PGS.TS. Lê Thanh Hà  ThS. Nguyễn Thế Hoàng Anh | Trường DHCN, DHQGHN. Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm KHCNVN |
| 175 | 14020614 | Nguyễn Ngọc Trung | QH-2014-I/CQ-CLC | Xây dựng hệ thống kiểm tra nhanh bài trên lớp: module ngân hàng câu hỏi | PGS.TS. Trương Anh Hoàng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 176 | 14020488 | Cao Sỹ Trung | QH-2014-I/CQ-C | Triển khai hệ thống hỗ trợ đảm bảo quy trình trồng nấm | TS. Dương Lê Minh  ThS. Đào Minh Thư | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 177 | 14020497 | Bùi Ngọc Trường | QH-2014-I/CQ-C | Nghiên cứu mô hình Cơ sở Dữ Liệu NewSql Google F1 | ThS. Lê Hồng Hải | Trường DHCN, DHQGHN |
| 178 | 14020499 | Ngô Văn Trường | QH-2014-I/CQ-C | TƯ VẤN XÃ HỘI DỰA TRÊN PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC TÍNH THEO KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN | PGS.TS. Hà Quang Thụy | Trường DHCN, DHQGHN |
| 179 | 14020502 | Phạm Quang Trường | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng thuật toán điều khiển hệ thống chiếu sáng thông minh | TS. Nguyễn Hoài Sơn | Trường DHCN, DHQGHN |
| 180 | 14020500 | Ngô Xuân Trường | QH-2014-I/CQ-T | Tích hợp ảnh vệ tinh đa nguồn cho bài toán giám sát chất lượng không khí trên lãnh thổ Việt Nam | ThS. Phạm Văn Hà  TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh | Trung tâm giám sát hiện trường. Trường DHCN, DHQGHN |
| 181 | 14020503 | Trần Văn Trường | QH-2014-I/CQ-C | S.O.S app for motorbike | TS. Vũ Thị Hồng Nhạn | Trường DHCN, DHQGHN |
| 182 | 14020534 | Dương Văn Tú | QH-2014-I/CQ-C | Phát triển dịch vụ quản lý du lịch trực tuyến trên nền Web | ThS. Dư Phương Hạnh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 183 | 14020538 | Nguyễn Bá Tú | QH-2014-I/CQ-CLC | Kỹ thuật sinh bất biến cho vòng lặp và ứng dụng trong công cụ kiểm tra tính chất chương trình | TS. Tô Văn Khánh  ThS. Lương Thanh Nhạn | Trường DHCN, DHQGHN. Trường Đại học Y Hải Phòng |
| 184 | 14020506 | Đinh Huy Tuân | QH-2014-I/CQ-T | Xây dựng dịch vụ quản lý dữ liệu giám sát hoạt động hạ tầng CNTT trên nền Web | PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hóa | Trường DHCN, DHQGHN |
| 185 | 14020515 | Ngô Phương Tuấn | QH-2014-I/CQ-CLC | Tìm hiểu và vận dụng kỹ thuật phân loại văn bản cho ứng dụng tổng hợp tin từ các trang báo điện tử | TS. Đặng Đức Hạnh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 186 | 14020513 | Lý Văn Tuấn | QH-2014-I/CQ-CLC | Phát triển tường lửa ứng dụng web cho web server NGINX theo phương pháp dựa vào bất thường | TS. Lê Đình Thanh | Trường DHCN, DHQGHN |
| 187 | 14020520 | Trần Minh Tuấn | QH-2014-I/CQ-CLC | Phát hiện mã độc trong ứng dụng Web | TS. Võ Đình Hiếu | Trường DHCN, DHQGHN |
| 188 | 14020615 | Hoàng Minh Tuấn | QH-2014-I/CQ-CA | Language Modelling based Convolution Neural Network | TS. Nguyễn Văn Vinh  ThS. Trần Hồng Việt | Trường DHCN, DHQGHN. Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp |
| 189 | 14020521 | Vũ Minh Tuấn | QH-2014-I/CQ-CLC | UETNotifier - Giải pháp tương tác giữa nhà trường và người học | TS. Tô Văn Khánh  ThS. Lương Thanh Nhạn | Trường DHCN, DHQGHN. Trường Đại học Y Hải Phòng |
| 190 | 14020759 | Đặng Thái Tuệ | QH-2014-I/CQ-CA | Linear feedback shift register and application in modern cryptography | TS. Lê Phê Đô | Trường DHCN, DHQGHN |
| 191 | 14020532 | Nguyễn Thanh Tùng | QH-2014-I/CQ-CA | Discovering Text Documents with Immediate Need and Intention | PGS.TS. Phan Xuân Hiếu | Trường DHCN, DHQGHN |
| 192 | 14020530 | Mai Thanh Tùng | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng hệ thống gọi xe taxi thời gian thực | TS. Nguyễn Văn Nam | Trường DHCN, DHQGHN |
| 193 | 14020685 | Vũ Nam Tước | QH-2014-I/CQ-CLC | Xây dựng hệ thống chỉ dẫn trên mobile | TS. Tô Văn Khánh  ThS. Lương Thanh Nhạn | Trường DHCN, DHQGHN. Trường Đại học Y Hải Phòng |
| 194 | 14020645 | Trần Thị Minh Tươi | QH-2014-I/CQ-T | Mô hình hóa chủ đề suốt đời và ứng dụng vào phân lớp đa nhãn văn bản tiếng Việt | PGS.TS. Hà Quang Thụy | Trường DHCN, DHQGHN |
| 195 | 14020523 | Nguyễn Xuân Tuyến | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng thư viện Javascript sử dụng Kurento Media Framework trong các ứng dụng Video Conferencing | TS. Hoàng Xuân Tùng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 196 | 14020525 | Trần Thị Ánh Tuyết | QH-2014-I/CQ-CLC | Hệ thống ươm tạo doanh nghiệp làng nghề | TS. Dương Lê Minh  ThS. Đào Minh Thư | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 197 | 14020524 | Hoàng Thị Tuyết | QH-2014-I/CQ-C | Xây dựng ứng dụng web hỗ trợ ngoại tuyến sử dụng PWA. | PGS.TS. Trương Anh Hoàng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 198 | 14020547 | Bùi Anh Văn | QH-2014-I/CQ-C | Nghiên cứu cơ chế chèn và xóa mã độc trên Website | PGS.TS. Trương Ninh Thuận | Trường DHCN, DHQGHN |
| 199 | 14020549 | Lại Thị Thảo Vân | QH-2014-I/CQ-CLC | Phát triển các dịch vụ phía người dùng cá nhân cho hệ thống email marketing | TS. Dương Lê Minh  ThS. Đào Minh Thư | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 200 | 14020550 | Bùi Hữu Việt | QH-2014-I/CQ-C | Nghiên cứu về bảo mật trên ngôn ngữ Java J2me | PGS.TS. Trương Ninh Thuận | Trường DHCN, DHQGHN |
| 201 | 13020611 | Nguyễn Thanh Việt | QH-2013-I/CQ-T | Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm trực tuyến | TS. Nguyễn Việt Anh | Trung tâm Máy tính |
| 202 | 14020552 | Nguyễn Quốc Việt | QH-2014-I/CQ-C | Phát hiện đối tượng trong ảnh sử dụng Google tensorflow | ThS. Lê Hồng Hải | Trường DHCN, DHQGHN |
| 203 | 14020765 | Đoàn Văn Việt | QH-2014-I/CQ-CA | Real-time semantic image segmentation | TS. Trần Quốc Long  CN. Vương Tùng Long | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 204 | 14020553 | Nguyễn Tiến Việt | QH-2014-I/CQ-CAC | Tìm hiểu và ứng dụng một số thuật toán xử lý tiếng nói dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo | TS. Trần Quốc Long | Trường DHCN, DHQGHN |
| 205 | 14020557 | Nguyễn Huy Vinh | QH-2014-I/CQ-CLC | Thiết kế giải pháp IoT hỗ trợ quy trình trồng nấm | TS. Dương Lê Minh  ThS. Đào Minh Thư | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 206 | 14020562 | Lê Tuấn Vũ | QH-2014-I/CQ-CLC | Bám bắt đối tượng chuyển động trên đường cao tốc | TS. Nguyễn Chí Thành  ThS. Nguyễn Việt Anh | Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Công ty CIC |
| 207 | 14020560 | Chu Thừa Vũ | QH-2014-I/CQ-CLC | Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ bản đồ số sử dụng chiều thời gian trong thực tiễn | PGS.TS. Nguyễn Việt Hà  CN. Nguyễn Hà Thanh | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |
| 208 | 14020565 | Nguyễn Minh Vương | QH-2014-I/CQ-C | Các thuật toán phân cụm dữ liệu phạm trù | TS. Bùi Ngọc Thăng | Trường DHCN, DHQGHN |
| 209 | 14020568 | Lê Thị Xuân | QH-2014-I/CQ-CLC | Hệ thống nhận diện địa chỉ trong hội thoại | PGS.TS. Phan Xuân Hiếu  TS. Trần Quốc Long | Trường DHCN, DHQGHN. Trường DHCN, DHQGHN |