**LÍ LỊCH KHOA HỌC**

***(Dùng cho cán bộ tham gia đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội)***

I. LÍ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Mai Linh Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 13/12/1990 Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Nghệ An Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỹ Năm, nước nhận học vị: 2017, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 1212 R5A, Royal City, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: CQ: 02438582540 DĐ: 0936668385 Email: mailinh232000@yahoo.co.uk

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. **Đại học:**

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngành học: Xã hội học

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2012

1. **Sau đại học**

* Thạc sĩ chuyên ngành: Xã hội học Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Đại học Toulouse Le Mirail 2 phối hợp liên kết với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội

* Tiến sĩ chuyên ngành: Xã hội học Năm cấp bằng: 2017

Nơi đào tạo: Đại học Toulouse Jean Jaurès, Cộng hòa Pháp

* Tên luận án: Lịch sử chính sách Bảo hiểm y tế tại Việt Nam

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Ngoại ngữ:** | 1. Tiếng Pháp | Mức độ sử dụng: B2 |

**III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nơi công tác** | **Công việc đảm nhiệm** |
| 1/2013 – nay | Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | Giảng viên |

**IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên đề tài nghiên cứu** | **Năm bắt đầu/Năm hoàn thành** | **Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)** | **Trách nhiệm tham gia trong đề tài** |
|  | Đề tài « Định hướng hoàn thiện chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở nước ta trong điều kiện mới » | 2012-2015 | Cấp nhà nước |  |
|  | Mã số: KX.04.17/11-15 | Tham gia chính |  |  |
|  | Đề tài “Thực trạng hiểu biết và những nguồn tiếp cận chủ yếu về Luật bình đẳng giới của phụ nữ dân tộc thiểu số Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang” | 2012-2013 | JIFF | Tham gia chính |
|  | Dự án: Đánh giá phúc lợi xã hội: Các mô hình phân phối lại Scandinavian và Đông Á trong bối cảnh toàn cầu (Social Welfare Assessments: East Asian and Scandinavian Redistribution Models in a Global Context) | 2012-2015 | Đại học Lund Thụy Điển | Đã nghiệm thu |
|  | Đề tài: Vai trò của trung tâm bảo trợ trong đảm bảo phúc lợi xã hội cho người già tại VN: Rà soát việc thực hành và triển vọng đề xuất chính sách | 2014-2015 | Quỹ TOYOTA | Đã nghiệm thu |
|  | Thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân thông qua hoạt động CTXH chuyên nghiệp | 2018-2020 | ĐT cấp nhà nước, KX.01.36/16-20) | Tham gia chính |
|  | Tác động của biến đổi xã hội đến ổn định và phát triển vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay | 2018 -2020 | Đề tài cấp nhà nước, CTDT.33.18/16-20) | Tham gia chính |
|  | Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp gia tăng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trong khu vực phi chính thức tại thành phố Hà Nội hiện nay | 2018-2020 | Đề tài ĐHQG, Mã số QG 18.43 | Tham gia chính |
|  | Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện qua ý kiến đánh giá của người lao động tại Hà Nội | 2019 | Đề tài Liên hiệp các hội KH và KT VN | Tham gia chính |
|  | Đánh giá đào tạo thực hành CTXH tại các Trường ĐH hiện nay | 2019 | Cục Bảo trợ XH | Tham gia chính |
|  | Đề tài « Định hướng hoàn thiện chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở nước ta trong điều kiện mới » | 2012-2015 | Cấp nhà nước |  |
|  | Đề tài “Thực trạng hiểu biết và những nguồn tiếp cận chủ yếu về Luật bình đẳng giới của phụ nữ dân tộc thiểu số Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang” | 2012-2013 | JIFF | Tham gia chính |
|  | Đã nghiệm thu |  |  |  |
|  | Dự án: Đánh giá phúc lợi xã hội: Các mô hình phân phối lại Scandinavian và Đông Á trong bối cảnh toàn cầu (Social Welfare Assessments: East Asian and Scandinavian Redistribution Models in a Global Context) | 2012-2015 | Đại học Lund Thụy Điển | Đã nghiệm thu |
|  | Đề tài: Vai trò của trung tâm bảo trợ trong đảm bảo phúc lợi xã hội cho người già tại VN: Rà soát việc thực hành và triển vọng đề xuất chính sách | 2014-2015 | Quỹ TOYOTA | Đã nghiệm thu |
|  | Thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân thông qua hoạt động CTXH chuyên nghiệp | 2018-2020 | ĐT cấp nhà nước, KX.01.36/16-20) | Tham gia chính |
|  | Tác động của biến đổi xã hội đến ổn định và phát triển vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay | 2018 -2020 | Đề tài cấp nhà nước, CTDT.33.18/16-20) | Tham gia chính |
|  | Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp gia tăng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trong khu vực phi chính thức tại thành phố Hà Nội hiện nay | 2018-2020 | Đề tài ĐHQG, Mã số QG 18.43 | Tham gia chính |
|  | Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện qua ý kiến đánh giá của người lao động tại Hà Nội | 2019 | Đề tài Liên hiệp các hội KH và KT VN | Tham gia chính |
|  | Đánh giá đào tạo thực hành CTXH tại các Trường ĐH hiện nay | 2019 | Cục Bảo trợ XH | Tham gia chính |

1. **Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)**

**2.1. Các bài đăng tạp chí**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên bài báo/báo cáo KH** | **Số tác giả** | **Là tác giả chính** | **Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN** | **Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)** | | **Tập, số, trang** | **Tháng, năm công bố** |
| **I** | **Trước khi bảo vệ luận án Tiến sỹ** | | | | | | | |
| 1 | EmploymentSituation and Influential Factors on Employment Status of Graduates fromthe Field of Social Sciences and Humanities in Vietnam | 3 |  | InternationalJournal of Sciences  ISSN 2307-4531 | |  | Volume24, No 2, 237-248. | 2015 |
| 2 | Đánh giá chất lượng dân số 5 dân tộc thiểu số bằng cách tính chỉ số chất lượng dân số (PQI) | 3 | X | Tạp chí Xã hội học  ISSN 0866-7659 | |  | Số 3 (119) 45-57 | 2012 |
| 3 | Thực trạng sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người dân | 2 | X | Tạp chí Xã hội học  ISSN 0866-7659 | |  | Số 2 (130), 75-84 | 2015 |
| 4 | Tiềm năng của nguồn nhân lực trẻ tại thành phố Hà Nội thông qua việc tạo dựng, duy trì và phát triển vốn xã hội | 2 | X | Tạp chí Nghiên cứu Con người  ISSN 0328-1557 | |  | Số 4 (79)  57-67 | 2015 |
| 5 | Yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kỹ năng cơ bản dưới góc nhìn của sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học xã hội và nhân văn | 2 |  | Tạp chí Nghiên cứu con người  ISSN 0328-1557 | |  | Số 6(81) 51-63 | 2015 |
| 6 | Các giải pháp nhằm nâng cao những kỹ năng cơ bản của sinh viên ngành KHXH&NV đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng | 2 |  | Tạp chí Nghiên cứu con người  ISSN 0328-1557 | |  | Số 4 (79) 46-67 | 2015 |
| 7 | Một số trở ngại trong thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân | 2 | X | Tạp chí Xã hội học  ISSN 0866-7659 | |  | Số 3 (135), 36-44 | 2016 |
| 8 | Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế | 1 | X | Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn  ISSN 2354-1172 | |  | Tập 2  Số 1b  78-86 | 2016 |
| 9 | Công tác xã hội trong lĩnh vực bình đẳng giới nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh ở Nam Định | 1 | X | Hội thảo quốc tế: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công tác xã hội và an sinh xã hội  ISBN: 978-604-62-0701-2 | |  | 374-381 | 2012 |
| 10 | Một số mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam | 2 | X | Hội thảo khoa học quốc tế: Công tác xã hội Việt Nam thách tính chuyên nghiệp trước nhu cầu hội nhập và phát triển  ISBN: 978-604-59-5001-2 | |  | 491-500 | 2015 |
| 11 | Chất lượng chăm sóc người cao tuổi tại trung tâm bảo trợ | 3 |  | Hội thảo khoa học quốc tế: Nâng cao chất lượng đào tạo công tác xã hội với chuyên nghiệp hóa dịch vụ công tác xã hội  ISBN: 978-604-73-3841-2 | |  | 305-314 | 2016 |
| 12 | Một số vấn đề về thực hiện chính sách đối với người cao tuổi tại Trung tâm bảo trợ | 3 |  | Hội thảo khoa học quốc tế: Công tác xã hội với gia đình và trẻ em  ISBN: 978-604-73- 4461-1 | |  | 47-57 | 2016 |
| 13 | Rào cản trong hòa nhập của người nhiễm HIV/AIDS điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Hà Đông, Hà Nội | 3 |  | Hội thảo KH quốc tế : Phát triển hòa nhập xã hội dựa vào cộng đồng : cơ hội và thách thức  ISBN: 978-604-73-5599-0 | |  | 359-368 | 2017 |
| 14 | Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của thanh niên, vị thành niên về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản (Nghiên cứu trường hợp ở Hà Nội) | 3 | X | Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ XVI, kỷ niệm 55 năm thành lập Trường ĐHKH, Đại học Huế (1957-2012) | |  | 576-580 | 2012 |
| 15 | Một số vấn đề về bạo lực gia đình đối với trẻ em | 2 | X | Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chăm sóc sức khỏe những vấn đề xã hội học và công tác xã hội | |  | 386-396 | 2017 |
| **II** | **Sau khi bảo vệ luận án Tiến sỹ** | | | | |  |  | |
| **16** | **Voluntary social insurance for Vietnamese laborers in the informal economic sector.** | **4** | **X** | **Asian Social Work and Policy Review**  [**https://doi.org/10.1111/aswp.12213**](https://doi.org/10.1111/aswp.12213) | | **ISI/ Scopus** | **Vol.15, Issue 1**  **1-11** | **2020** |
| **17** | **Voluntary Social Insurance Policy Through the Evaluation of Workes in Tay Ho Distrisct, Hanoi City, Vietnam.** | **3** | **X** | **Corvinus Journal of Sociology and Social policy**  **DOI: 10.14267/CJSSP.2021.1.6** | | **ISI/ Scopus** | **Vol.12 (2021), 143-162** | **2021** |
| 18 | La mise en place d’une assurance-maladie universelle au Vietnam: quand la carte gouvernementale se heurte aux “ enveloppes” | 3 | X | Sciences de la sociéte est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution-Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification 4.0 International. | |  |  | 2021 |
| 19 | Phân tầng xã hội về kinh tế ở vùng dân tộc thiểu số | 4 |  | Tạp chí Nghiên cứu con người  ISSN: 0328-1557 | |  | Số 5(110)  16-27 | 2020 |
| 20 | Biến đổi cơ cấu kinh tế ở vùng dân tộc thiểu số | 3 |  | Tạp chí Xã hội học  ISSN 2615-9163 | |  | Số 4(152),  26-36 | 2020 |
| 21 | Biến đổi đời sống hộ gia đình dân tộc thiểu số tại Hà Nội (Qua nghiên cứu tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức và xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội | 1 | X | Tạp chí Nghiên cứu gia đình và giới  ISSN 1859-1361 | |  | Quyển 30, số 4  95-103 | 2020 |
| 22 | Chính sách bảo hiểm y tế ở Việt Nam | 1 | X | Tạp chí Khoa học  ISSN 2615-9295 | |  | Số 4 (2021)  71-82 | 2021 |
| 23 | Hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn trong các hộ gia đình hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa và quận Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội) | 1 | X | Tạp chí Xã hội học  ISSN 2615-9163 | |  | Số 3 (155)  71-82 | 2021 |
| 24 | Thực trạng đào tạo thực hành công tác xã hội tại các trường đại học hiện nay | 1 | X | Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn  ISSN 2354-1172 | |  | Tập 7, số 2b  179-190 | 2021 |
| 25 | Thực hiện quyền an sinh xã hội về chăm sóc sức khỏe cho người dân thông qua hoạt động Công tác xã hội | 3 | X | Tạp chí Nghiên cứu con người  ISSN 0328-1557 | |  | Số 5(116), 16-25 | 2021 |
| 26 | Thực hiện quyền an sinh xã hội về nhập học, bảo lưu và miễn giảm học phí cho người dân thông qua hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp | 3 |  | Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam  ISSN 1859-4794 | |  | Tập 63, số 4  17-22 | 2021 |
| 27 | Kinh nghiệm thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân thông qua hoạt động công tác xã hội tại Philippines | 3 |  | Tạp chí Nguồn nhân lực và an sinh xã hội | |  | Số 01  54-60 | 2021 |
| 28 | Đời sống trẻ tự kỷ và hoạt động can thiệp dành cho trẻ tự kỷ tại huyện Nghĩa Đàn, huyện Yên Thành, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | 1 | X | Tạp chí Nghiên cứu con người  ISSN 2815-5777 | |  | Số 2 (119)  50-61 | 2022 |
| 29 | Hoạt động công tác xã hội trong thực hiện quyền an sinh xã hội về hỗ trợ học nghề cho người dân | 3 | X | Tạp chí nguồn nhân lực và an sinh xã hội | |  | Số 2  2-10 | 2022 |
| 30 | Biến đổi kinh tế hộ gia đình dân tộc Thái (Qua nghiên cứu tại xã yên Khê, huyện Con Cuông và xã Ngọc lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) | 2 |  | Kỷ yếu Hội thảo KH quốc tế Khu vực học – Việt Nam học: Định hướng nghiên cứu và đào tạo  ISBN 978-604-9887-88-8 | |  | 292-316 | 2020 |
| 31 | Changes in living standard of Muong Ethnic Households (a case study at Yen Lap and Du Sang Commune, Kim Boi District, Hoa Binh Province). | 1 | X | RC06-VSA Inernational Conference The Family in Modern and Global Societies : Persistence and change  ISSN 978-604-340-032-8 | |  | Vol.1 No 2 171-195 | 2021 |
| 32 | Một số yếu tố tác động đến đào tạo thực hành công tác xã hội của các trường đại học, | 4 | X | Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Đào tạo thực hành nghề CTXH: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam, NXB ĐHQGHN, ISBN: 978-604-379-084-9 | |  | 107-130 | 2022 |
| 33 | Đào tạo thực hành công tác xã hội của các trường đại học tại Hà Nội | 4 | X | Kỷ yếu HT Quốc tế: Đào tạo thực hành nghề công tác xã hội: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam, NXB ĐHQGHN, ISBN: 978-604-379-084-9 | |  | 131 – 153 | 2022 |
| 34 | Đề xuất giải pháp năng cao chất lượng đào tạo thực hành Công tác xã hội | 3 |  | Hội thảo quốc gia: Chuyên nghiệp hóa các hoạt động thực hành CTXH, NXB Khoa học xã hội  ISBN: 978-604-308-479-5 | |  | 164-185 | 2021 |

2.2. Các sách đã xuất bản:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên sách** | **Loại sách** | **Nhà xuất bản và năm xuất bản** | **Số tác giả** | **Chủ biên** | **Phần biên soạn (từ trang … đến trang)** | **Xác nhận của cơ sở GDĐH (số văn bản xác nhận sử dụng sách)** |
| **I** | **Trước khi bảo vệ Luận án Tiến sỹ** | | | | | | |
| 1 | An sinh Xã hội và Công tác Xã hội | CK | NXB Hồng Đức, Mã số ISBN: 978-604-86-6161-8, (6/2015) | 22 |  | Đồng tác giả  (tr 21-42) | Số 1668/XHNV-ĐT |
| 2 | An sinh Xã hội và Công tác Xã hội | CK | NXB Hồng Đức, Mã số ISBN: 978-604-86-6161-8, (6/2015) | 22 |  | Đồng tác giả (tr 122-133) | Số 1668/XHNV-ĐT |
| 3 | An sinh Xã hội và Công tác Xã hội | CK | NXB Hồng Đức, Mã số ISBN: 978-604-86-6161-8, (6/2015) | 22 |  | Đồng tác giả (tr 180-195) | Số 1668/XHNV-ĐT |
| 4 | Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ từ những hướng tiếp cận khác nhau | CK | NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, ISBN: 978-604-62-6683-9, (10/2016) | 22 |  | Đồng tác giả (tr 137 – 154) | Số 1668/XHNV-ĐT |
| 5 | Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ từ những hướng tiếp cận khác nhau | CK | NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, ISBN: 978-604-62-6683-9  (10/2016) | 22 |  | Đồng tác giả (tr 213-233) | Số 1668/XHNV-ĐT |
| 6 | Giáo trình Xã hội học đại cương | GT | NXB Đại học Quốc gia Hà Nội  (10/2016)  ISBN: 978-604-62-6659-4 | 39 |  | Đồng tác giả (tr 15-37) | Số 1668/XHNV-ĐT |
| 7 | Những vấn đề xã hội học trong quá trình đổi mới | CK | NXB ĐHQGHN, (11/2016)  ISBN: 978-604-62-6205-1 | 38 |  | Đồng tác giả  (tr 128-139) | Số 1668/XHNV-ĐT |
| 8 | Những vấn đề xã hội học trong quá trình đổi mới | CK | NXB ĐHQGHN, (11/2016)  ISBN: 978-604-62-6205-1 | 38 |  | Đồng tác giả  (tr 200-215) | Số 1668/XHNV-ĐT |
| **II** | **Sau khi bảo vệ Luận án Tiến sỹ** | | | | | | |
| 9 | Thị trường lao động với an sinh xã hội ở Việt Nam, Nguyễn Trung Hải (Chủ biên) | CK | NXB Khoa học xã hội (1/2019)  ISBN: 978-604-956-514-4 | 9 |  | Tham gia biên soạn (Tr 212 -267) | Số 1668/XHNV-ĐT |
| 10 | Création d’une assurance-maladie universelle au Vietnam d’aujourd’hui, | CK | Éditions universitaire Européennes ISBN: 978-613-9-51324-6 | 3 | CB | 286 trang | Số 1668/XHNV-ĐT |
| 11 | Tác động của phân tầng xã hội đến ổn định và phát triển vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay | CK | NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (3/2021)  ISBN: 978-604-324-089-4 | 3 | Đồng CB | Trang 71-132 | Số 1668/XHNV-ĐT |
| 12 | Tác động của biến đổi xã hội đến ổn định và phát triển vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay, | CK | NXB Đại học Quốc gia (3/2021)  ISBN: 978-604-324-088-7 | 3 | Đồng CB | Trang 101-252 | Số 1668/XHNV-ĐT |
| 13 | Cẩm nang về các dấu hiệu nhận biết trẻ rối loạn phổ tự kỉ | HD | NXB Đại học Quốc gia Hà Nội  (10/2021)  ISBN: 978-604-342-672-4 | 5 | CB | Trang 5-33 | Số 1668/XHNV-ĐT |
| 14 | Cẩm nang tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý đối với trẻ tự kỉ | HD | NXB Đại học Quốc gia Hà Nội  (10/2021)  ISBN: 978-604-342-673-1 | 5 | CB | Trang 5-49 | Số 1668/XHNV-ĐT |
| 15 | Vai trò của truyền thông đại chúng đối với an toàn thực phẩm (Nghiên cứu các hộ gia đình tại thị trấn Vân Đình và quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) | CK | NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (6/2022)  ISBN: 978-604-369-904-3 | 1 | CB | 207 trang | Số 1668/XHNV-ĐT |
| 16 | Hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp trong thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân về hỗ trợ việc làm, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tiếp cận giáo dục cơ bản (Tập 1) | CK | NXB Đại học Quốc gia Hà Nộị  (6/2022)  ISBN: 978-604-379-247-8 | 16 | Đồng CB | Trang 82-126 | Số 1668/XHNV-ĐT |
| 17 | Hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp trong thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân về chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng và hỗ trợ khẩn cấp (tập 2) | CK | NXB Đại học Quốc gia Hà Nộị  (6/2022)  ISBN: 978-604-379-353-6 | 16 | Đồng CB | Trang 68-111 | Số 1668/XHNV-ĐT |

|  |  |
| --- | --- |
| **Xác nhận của**  **cơ quan chủ quản** | *Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022*  **Người khai kí tên**  **TS. Mai Linh** |