|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN**

**(HỘI ĐỒNG 1)**

**Ngành: Kế toán**

**Thời gian: Ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2017**

**Địa điểm: Phòng D202, Trường Đại học Kinh tế**

**Khai mạc: Toàn thể học viên tập trung dự khai mạc Hội đồng vào lúc 7h40 ngày 26/8/2017 tại Phòng D202**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên học viên** | | **Tên đề tài** | **Giáo viên hướng dẫn** | **Thời gian** |
| 1 | Phạm Quỳnh | Anh | Quản trị lợi nhuận của các công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Việt Nam | PGS.TS. Nguyễn Công Phương | 08h00 - 26/8 |
| 2 | Bùi Thị Thùy | Chi | Hoàn thiện công tác tính giá thành dịch vụ tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng | PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên | 8h45 - 26/8 |
| 3 | Võ Tịnh | Quyên | Ảnh hưởng của các nhân tố thuộc "tam giác gian lận" đến sai phạm trọng yếu trên Báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam | TS. Phạm Hoài Hương | 9h30 - 26/8 |
| 4 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | Hoàn thiện công tác lập dự toán tại Công ty cổ phần Dược Danapha | PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên | 10h15 - 26/8 |
| 5 | Nguyễn Thị | Hồng | Quản trị lợi nhuận khi có sự thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Bằng chứng từ giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 | PGS.TS. Nguyễn Công Phương | 11h00 - 26/8 |
| 6 | Phan Thị Thu | Hà | Tổ chức thông tin kế toán trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn | 13h30 - 26/8 |
| 7 | Nguyễn Trần Ngọc | Diệu | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng đối với hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng | TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh | 14h15 - 26/8 |
| 8 | Trần Thị Thanh | Tâm | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các DN sản xuất hàng tiêu dùng được niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam | PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh | 15h00 - 26/8 |
| 9 | Lê Thị Hồng | Khánh | Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi trên cổ phiếu - Trường hợp các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành chế biến lương thực thực phẩm | PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng | 15h45 - 26/8 |
| 10 | Nguyễn Khương | Đại | Hoàn thiện kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính DN tại Công ty TNHH Kiểm toán AFA | TS. Đoàn Thị Ngọc Trai | 16h30 - 26/8 |
| 11 | Lê Thị Huyền | Nga | Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng | PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh | 7h30 - 27/8 |
| 12 | Trần Thị Thanh | Hiền | Hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư Pháp thành phố Đà Nẵng | PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên | 8h15 - 27/8 |
| 13 | Lê Thị Yến | Nhi | Phân tích hành vi quản trị lợi nhuận trên Báo cáo tài chính của các công ty niêm yết nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam | PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng | 9h00 - 27/8 |
| 14 | Hoàng Anh Như | Ngọc | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống Việt Nam | PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng | 9h45 - 27/8 |
| 15 | Lê Thị Bảo | Ngọc | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam | TS. Nguyễn Hữu Cường | 10h30 - 27/8 |
| 16 | Đặng Thị Hoàng | Vy | Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định trong hoạt động kinh doanh ở Công ty cổ phần Đầu tư Nam Trí, thành phố Đà Nẵng | PGS.TS. Ngô Hà Tấn | 11h15 - 27/8 |
| 17 | Dương Ngọc Như | Quỳnh | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tùy ý trên Báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam | TS. Nguyễn Hữu Cường | 13h30 - 27/8 |
| 18 | Vũ Thị Mai | Hương | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các công ty thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam | PGS.TS. Hoàng Tùng | 14h15 - 27/8 |
| 19 | Lê Thị Thu | Hiền | Ghi nhận và công bố thông tin về lợi thế thương mại và tài sản vô hình khác trong hợp nhất kinh doanh - Trường hợp của Tập đoàn Vingroup | PGS.TS. Nguyễn Công Phương | 15h00 - 27/8 |
| 20 | Diệp Thị Minh | Như | Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam | PGS.TS. Hoàng Tùng | 15h45 - 27/8 |
| 21 | Phan Thị Thu | Huyền | Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu học phí tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin, Đại học Đà Nẵng | TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh | 16h30 - 27/8 |

*\* Danh sách này có 21 học viên.*

|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN**

**(HỘI ĐỒNG 2)**

**Ngành: Kế toán**

**Thời gian: Ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2017**

**Địa điểm: Phòng D201 Trường Đại học Kinh tế**

**Khai mạc: Toàn thể học viên tập trung dự khai mạc Hội đồng vào lúc 7h40 ngày 26/8/2017 tại Phòng D202**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên học viên** | | **Tên đề tài** | **Giáo viên hướng dẫn** | **Thời gian** |
| 1 | Hồ Thị Hải | Liên | Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam | PGS.TS. Hoàng Tùng | 08h00 - 26/8 |
| 2 | Phan Thanh | Hảo | Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại Công ty cổ phần sản xuất thép Việt Mỹ | TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh | 8h45 - 26/8 |
| 3 | Đặng Xuân | Lộc | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam | PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh | 9h30 - 26/8 |
| 4 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh | PGS.TS. Hoàng Tùng | 10h15 - 26/8 |
| 5 | Huỳnh Thị Hồng | Đức | Các nhân tố tác động đến mức độ hài lòng của người sử dụng phần mềm kế toán - khảo sát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng | PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn | 11h00 - 26/8 |
| 6 | Phan Xuân Quang | Minh | Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước theo hệ thống TABMIS tại Kho Bạc nhà nước Thừa Thiên Huế | TS. Đoàn Thị Ngọc Trai | 14h15 - 26/8 |
| 7 | Nguyễn Hà | Nhi | Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động với khả năng sinh lời của các DN vật liệu xây dựng niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam | GS.TS. Trương Bá Thanh | 15h00 - 26/8 |
| 8 | Nguyễn Thị Mỹ | Hà | Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình doanh thu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Danapha | PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn | 15h45 - 26/8 |
| 9 | Thái Thị Phương | Nga | Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dược niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam | PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên | 16h30 - 26/8 |
| 10 | Võ Thị Minh | Tâm | Hoàn thiện công tác kế toán tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng | PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh | 7h30 - 27/8 |
| 11 | Phạm Thị | Bình | Kế toán hợp đồng xây dựng tại Công ty cổ phần Xây dựng - Tư vấn và Thương mại Khánh Gia Nguyễn | PGS.TS. Nguyễn Công Phương | 8h15 - 27/8 |
| 12 | Nguyễn Thị Tuyết | Nga | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin phát triển bền vững của các công ty thuộc lĩnh vực SX niêm yết trên TTCK Việt Nam | PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh | 9h00 - 27/8 |
| 13 | Lê Hạnh | Phúc | Nghiên cứu việc vận dụng các chính sách kế toán trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng | TS. Phạm Hoài Hương | 9h45 - 27/8 |
| 14 | Lê Thị Phương | Thúy | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng tài chính dài hạn của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống Việt Nam | PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng | 10h30 - 27/8 |
| 15 | Trần Thị Như | Quỳnh | Nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh báo cáo lỗ hoặc giảm lợi nhuận của các công ty niêm yết nhóm ngành xây dựng Việt Nam | PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng | 11h15 - 27/8 |
| 16 | Nguyễn Thị Đoan | Trinh | Hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng | PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên | 13h30 - 27/8 |
| 17 | Trần Xuân | Nguyệt | Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng | PGS.TS. Hoàng Tùng | 14h15 - 27/8 |
| 18 | Lê Thị Kim | Trang | Nghiên cứu sự vận dụng các chính sách kế toán tại Công ty cổ phần may Trường Giang | GS.TS. Trương Bá Thanh | 15h00 - 27/8 |
| 19 | Nguyễn Thị Diệu | Linh | Mối quan hệ giữa tính minh bạch trong công bố thông tin trên báo cáo tài chính và quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng | 15h45 - 27/8 |
| 20 | Nguyễn Thị Hải | Yến | Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng | PGS.TS. Hoàng Tùng | 16h30 - 27/8 |

*\* Danh sách này có 20 học viên.*