**LÝ LỊCH KHOA HỌC**

*(Theo phụ lục IV. Thông tư số: 22 /2017/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)*

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN HUY NGA Giới tính:NAM

Ngày, tháng, năm sinh:20-12-1954 Nơi sinh: Hà Tĩnh

Quê quán: Kim Lộc-Can Lộc-Hà Tĩnh Dân tộc:Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ y học

Năm, nước nhận học vị: 2004, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:PGS.TS Năm bổ nhiệm: 2009

Giáo sư kiêm nhiệm Đại học Griffith, Australia Năm bổ nhiệm: 2005

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ Y tế

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 6 Hàng Cháo, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: CQ: 0563648236 NR: DĐ: 0982823388

Fax: 0563648389 Email:nhnga@qtu.edu.vn

# II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. **Đại học:**

Hệ đào tạo:Chính quy….; Nơi đào tạo: Đại học Y Leningrad; Ngành học:Y.khoa chuyên ngành Vệ sinh dịch tễ ; Nước đào tạo: CHLB Nga……; Năm tốt nghiệp:1978 ….; Bằng đại học 2:……; Năm tốt nghiệp:

1. **Sau đại học**

* Thạc sĩ chuyên ngành:Sức khỏe môi trường và cộng đồng…; Năm cấp bằng:1995…; Nơi đào tạo: Đại học Griffith, Queensland, Australia
* Tiến sĩ chuyên ngành:Y học ( Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế )…..; Năm cấp bằng:2004…..; Nơi đào tạo:Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương….;

Tên luận án:Nghiên cứu các giải pháp nhà vệ sinh phù hợp cho các vùng nông thôn Việt Nam….

- Bằng lý luận chính trị cao cấp.(Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

- Chứng nhận trình độ quản lý nhà nước cao cấp (Học viện Hành chính quốc gia)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Ngoại ngữ:** | 1. Tiếng Nga  2.Tiêng Anh  3. Tiếng Pháp | Mức độ sử dụng: Thành thạo  Mức độ sử dụng: Thành thạo  Mức độ đọc, viết |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thời gian | Nơi công tác | Công việc đảm nhiệm |
| 1978-1979 | Bộ Y tế | Chuyên viên Vụ Vệ sinh phòng dịch |
| 1979-1987 | Học viện quân y | Giảng viên Khoa Vệ sinh quân đội |
| 1987-1997 | Bộ Y tế | Chuyên viên chính Vụ Y tế dự phòng  Giảng viên thỉnh giảng Học viện quân y. |
| 1998-2004 | Bộ Y tế | Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS  Chuyên viên cao cấp  Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội |
| 2005-2006 | Bộ Y tế | Chuyên viên cao cấp.Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS Việt Nam  Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội  Giáo sư kiêm nhiệm Đại học Griffith, Australia  Chuyên viên cao cấp |
| 2006-2007 | Bộ Y tế | Chuyên viên cao cấp. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam  Kiêm nhiệm trưởng khoa Sức khỏe Môi trường và Bệnh nghề nghiệp, Đại học Y tế công cộng Hà Nội (2007-2012)  Giáo sư kiêm nhiệm Đại học Griffith, Australia |
| 2007-2010 | Bộ Y tế | Chuyên viên cao cấp. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường  Kiêm nhiệm trưởng khoa Sức khỏe Môi trường và Bệnh nghề nghiệp, Đại học Y tế công cộng Hà Nội (2007-2012)  Giáo sư kiêm nhiệm Đại học Griffith, Australia |
| 2010-2015 | Bộ Y tế | Chuyên viên cao cấp . Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế  Giáo sư kiêm nhiệm Đại học Griffith, Australia  Trưởng khoa kiêm nhiệm Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội, Đại học Quân y. |
| 2015-2019 | Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế | Chuyên gia cao cấp  Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội, Trưởng Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân y |
| 8/2019 - nay | Trường Đại học Quang Trung | Trưởng khoa Y tế công cộng và Điều dưỡng  Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội, Học viện quân y. |

**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** |
| 1 | Điều tra kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh môi trường và độ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh tại các vùng nông thôn Việt Nam | 2005-2006 | Cấp Bộ | Chủ nhiệm |
| 2 | Xây dựng Quy chuẩn quốc gia về Vệ sinh lao động | 2013-2017 | Cấp Bộ | Chủ nhiệm |

1. **Các đề tài cấp ngành và cơ sở (Xem Phụ Lục kèm theo)**
2. **Các tài liệu đã biên soạn phục vụ đào tạo chuyên ngành (Xem Phụ lục kèm theo)**
3. **Các công trình khoa học đã công bố: (Xem Phụ lục kèm theo)**
4. **Giải thưởng khoa học: Giải thưởng Đặng Văn Ngữ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Xác nhận của cơ quan** | *………., ngày 1 tháng 9 năm2019*  **Người khai kí tên**  *(Ghi rõ chức danh, học vị)*  **PGS.TS. Nguyễn Huy Nga** |

**PHỤ LỤC: CÁC ĐỀ TÀI VÀ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA**

**PGS.TS NGUYỄN HUY NGA**

**1, CÁC TÀI LIỆU CHUYÊN KHẢO VÀ GIÁO TRÌNH ĐÃ BIÊN SOẠN PHỤC VỤ ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên sách | Loại sách | Nhà xuất bản và năm xuất bản |
| 1 | Các loại nhà vệ sinh ở Việt Nam | Sách chuyên khảo | NXB Y học - 1998 |
| 2 | Sức khỏe môi trường | Sách đào tạo cho sau đại học YTCC | NXB Y học – 1999 |
| 3 | Sổ tay hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt | Sách hướng dẫn | NXB Y học – 2000, 2005,2006, 2008,2009. |
| 4 | Sổ tay vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học | Sách hướng dẫn | NXB Y học - 2001 |
| 5 | V.A.C.R và sức khỏe cộng đồng | Sách chuyen khảo | NXB phụ nữ - 2002 |
| 6 | Nhà tiêu cho nông thôn Việt Nam | Sách chuyên khảo | NXB Y học - 2003 |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn “Đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh” phục vụ sea games 22 và asian para games 2 | Sách hướng dẫn | NXB Y học - 2003 |
| 8 | Tật cận thị học đường | Sách tham khảo | NXB Y học - 2003 |
| 9 | Chăm sóc sức khỏe học sinh | Sách chuyên khảo | NXB Y học - 2003 |
| 10 | Bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế | Sách chuyên khảo | NXB Y học - 2004 |
| 11 | Cộng đồng với công tác chăm sóc môi trường cơ bản và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em | Sách tham khảo | NXB Y học - 2005 |
| 12 | Sổ tay thực hành Y tế trường học | Sách tham khảo | NXB Y học - 2006 |
| 13 | Chất lượng nước sinh hoạt nông thôn Việt Nam | Sách chuyên khảo | NXB Y học - 2006 |
| 14 | Vệ sinh môi trường tại trường học và một số nơi công cộng vùng nông thôn Việt Nam | Sách chuyên khảo | NXB Y học - 2006 |
| 15 | Báo cáo y tế Việt Nam 2006 “Công bằng, hiệu quả, phát triển trong tình hình mới” | Sách tham khảo | NXB Y học - 2007 |
| 16 | Vệ sinh môi trường nông thôn Việt Nam | Sách chuyên khảo | NXB Y học - 2007 |
| 17 | Nhà tiêu cho vùng đồng bằng sông Cửu Long | Sách chuyên  khảo | NXB Y học - 2007 |
| 18 | Quy trình điều trị HIV/AIDS bằng thuốc kháng sinh vi rút HIV (ARV) | Sách chuyên khảo | NXB Y học - 2007 |
| 19 | Sổ tay hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt | Sách hướng dẫn | NXB Y học - 2007 |
| 20 | Một số vấn đề sức khỏe môi trường và cộng đồng ở Việt Nam | Sách chuyên khảo | NXB Y học - 2007 |
| 21 | Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, giám sát vệ sinh nước sạch, nước ăn uống và nhà tiêu hộ gia đình | Sách hướng dẫn | NXB Y học – 2007, |
| 22 | Sức khỏe môi trường | Sách dung cho đào tạo cao học và chuyên khoa I YTCC | NXB Y học - 2009 |
| 23 | Nhà tiêu công cộng | Sách chuyên khảo | NXB Y học 2009 |
| 24 | Nhà tiêu hộ gia đình | Tài liệu hướng dẫn | NXB Y học 2009 |
| 25 | Sức khỏe trường học.  Đại học Y tế công cộng | Giáo trình dùng cho đào tạo cử nhân YTCC | NXB Hà Nội - 2011 |
| 26 | Giáo trình Sức khỏe môi trường | Dùng cho đào tạo cử nhân Y tế công cộng | NXB Y học  Bộ Y tế 2015 |
| 27 | [Kiểm soát các bệnh thường gặp trong gia đình và cộng đồng/ Q.2: Các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp, đường máu, đường da và niêm mạc](http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHBKHN_123456789/124) | Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế | NXB Y học  2010 |
| 28 | [Kiểm soát các bệnh thường gặp trong gia đình và cộng đồng/ Q.1: Những vấn đề chung và các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa](http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHBKHN_123456789/123) | Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế | NXB Y học  2010 |
| 29 | [Chăm sóc và dự phòng các bệnh thường gặp ở phụ nữ và trẻ em Q.1 Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, Chăm sóc phụ nữ ngoài thời kỳ mang thai.](http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHBKHN_123456789/121) | Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế | NXB Y học  2010 |
| 30 | [Chăm sóc và dự phòng các bệnh thường gặp ở phụ nữ và trẻ em/ Q.2: Chăm sóc trẻ em](http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHBKHN_123456789/122) | Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế | NXB Y học  2010 |
| 31 | [Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (Kỹ thuật xét nghiệm hóa học nâng cao)](http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHBKHN_123456789/145) | Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế | NXB Y học  2010 |
| 32 | [Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (Kỹ thuật xét nghiệm hóa học cơ bản)](http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHBKHN_123456789/144) | Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế | NXB Y học  2012 |
| 33 | [Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh cơ bản)](http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHBKHN_123456789/146) | Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế | NXB Y học  2012 |
| 34 | Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh nâng cao | Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế | NXB Y học  2010 |
| 35 | [Lập kế hoạch và quản lý hệ thống y tế dự phòng](http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHBKHN_123456789/148) | Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế | NXB Y học  2012 |
| 36 | [Chăm sóc và dự phòng các bệnh thường gặp ở phụ nữ và trẻ em/ Q.2: Chăm sóc trẻ em](http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHBKHN_123456789/206) | Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế | NXB Hà Nội  2012 |
| 37 | Thường qui kĩ thuật Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường | Tài liệu Hướng dẫn ký thuật cho ngành y tế dự phòng | NXB Y học  2016 |

**2, CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ THỰC HIỆN**

**2. Đề tài hợp tác quốc tế, cấp cơ sở**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên đề tài** | **Năm bắt đầu và năm hoàn thành** | **Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)** | **Trách nhiệm tham gia trong đề tài** |
| 1 | Đánh giá nhanh và điều tra dịch tễ học Mắt hột tại các tỉnh miền Bắc Việt Nam | 2000-2001 | Cấp ngành | Chủ nhiệm |
| 2 | Mối tương quan giữa mức độ ô nhiễm môi trường không khí với một số bệnh của trẻ em dưới 5 tuổi tại 4 cụm dân cư TP Hải Phòng | 2001-2002 | Cấp ngành | Chủ nhiệm |
| 3 | Đánh giá “Tài liệu tiếp cận chăm sóc môi trường cơ bản và hiệu quả của dự án vệ sinh môi trường mở rộng” | 2002-2003 | Cấp ngành | Chủ nhiệm |
| 4 | Đánh giá mắt hột hoạt tính và quặm ở 719 xã của Việt Nam (Assessment on Active trachoma and Trichiasis In 719 communes in Vietnam) | 2003-2004 | Cấp ngành | Chủ nhiệm |
| 5 | Hiệu quả sự tài trợ của UNICEF về cấp nước và vệ sinh môi trường cho các trường tiểu học và nhà trẻ mẫu giáo | 2002-2004 | Cấp ngành | Chủ nhiệm |
| 6 | Đánh giá “Tiếp cận vệ sinh môi trường” | 2004-2005 | Cấp ngành | Chủ nhiệm |
| 7 | Điều tra ban đầu về vệ sinh môi trường tại 3 huyện thuộc 2 tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam | 2004-2005 | Cấp ngành | Chủ nhiệm |
| 8 | Điều tra chất lượng nước sinh hoạt nông thôn Việt Nam | 2005-2006 | Cấp ngành | Chủ nhiệm |
| 9 | Điểu tra ban đầu về hiện trạng rửa tay xà phòng tại địa bàn dự án do UNILEVER tài trợ | 2005 2007 | Cấp ngành | Chủ nhiệm |

**3, CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên bài báo khoa học** | **Năm** | **Tên tạp chí** |
| 1. 1 | Điều kiện lao động quân sự của chiến sĩ trinh sát kỹ thuật đơn vị X và ảnh hưởng của nó tới tình trạng chức phận cơ thể bộ đội khi làm việc. | 1982 | Báo cáo khoa học 1981-1982 (Bộ Quốc phòng – học viện Quân y) |
| 1. 2 | Tiêu hao năng lượng lao động ở nữ công nhân ngành lâm nghiệp nguyên liệu giấy. | 1987 | Y học Việt Nam |
| 1. 3 | Điều kiện lao động và các biến đổi chức phận sinh lý ở cơ thể phụ nữ lâm nghiệp trong thời gian làm việc. | 1987 | Kỷ yếu hội thảo khoa học về điều kiện lao động và đời sống của nữ công nhân lâm trường nguyên liệu giấy tỉnh Hà Tuyên. |
| 1. 4 | Vài nét về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại lâm trường Hàm Yên. | 1987 | Kỷ yếu hội thảo khoa học về điều kiện lao động và đời sống của nữ công nhân lâm trường nguyên liệu giấy tỉnh Hà Tuyên. |
| 1. 5 | Hố xí hai ngăn dội nước | 1989 | Báo cáo hội nghị khoa học kỹ thuật vệ sinh và độc học quân sự toàn quân |
| 1. 6 | Việt Nam cần có một chương trình quốc gia về quản lý an toàn thực phẩm. | 1997 | Tạp chí hoạt động khoa học |
| 1. 7 | Tình trạng nhiễm giun đường ruột và hiệu quả của thuốc điều trị giun bằng một liều zantol ở 2 xã Thái Bình | 1997 | Tạp chí y học thực hành |
| 1. 8 | Mô hình nhà tiêu đốt nóng bằng năng lượng mặt trời – một giải pháp vệ sinh môi trường sinh thái. | 1998 | Tóm tắt báo cáo khoa học (Hội nghị môi trường toàn quốc ’98 |
| 1. 9 | Giải pháp xử lý phân người và mô hình hố xí sinh thái hợp vệ sinh môi trường | 1998 | Tóm tắt báo cáo khoa học (Hội nghị môi trường toàn quốc ’98) |
| 1. 1 | Hố xí hai ngăn của Việt Nam – tốt hay không tốt? | 1998 | Tạp chí thông tin y dược |
| 1. 1 | Đánh giá chất lượng rau sạch thông qua chỉ số ô nhiễm trứng giun và thực trạng xử lý phân người tại hai xã ngoại thành Hà Nội. | 1998 | Tạp chí y học thực hành |
| 1. 1 | Một số kết quả điều tra nhà tiêu hộ gia đình tại 10 tỉnh Việt Nam. | 1998 | Tạp chí thông tin y dược |
| 1. 1 | Tình trạng cung cấp nước và vệ sinh môi trường thế giới. | 1998 | Tạp chí thông tin y dược |
| 1. 1 | Sức khỏe trường học trên thế giới tình hình và xu hướng phát triển. | 1998 | Tạp chí thông tin y dược |
| 1. 1 | Đánh giá tình trạng sức khỏe học sinh tại hai tỉnh Cần Thơ và Hà Tây. | 1998 | Tạp chí thông tin y dược |
| 1. 1 | Building an Asia-Pacific Toilet Network. | 1999 | Asia Pacific Toilet Symposium ‘99 |
|  | Testing eco-san toilets in Central Vietnam | 1999 | Urban stability through integrated water-related management  Báo cáo toàn văn, Hội nghị quốc tế- 9-12/8/1999, Stockholm, Thụy Điển |
| 1. 1 | Hiện trạng và định hướng phát triển công tác y tế trường học đến năm 2010. | 2000 | Chính sách và xã hội học y tế. |
|  | National plan for development of healthy cities in Viet Nam | 2000 | International conference on Healthy Cities and Urban Policy Reserch |
| 1. 1 | Viet Nam School Health Care System and Direction for its Development. | 2001 | ACIPAC International Symposium ‘Save Schoolchildren from Parasites’ |
| 1. 2 | Current situation and development orientation of environmental hygiene in rural areas of Viet Nam. | 2001 | Jouranl of medical sociology |
| 1. 2 | Nhà tiêu sinh thái và các hệ sinh thái của người Việt Nam. | 2001 | Tạp chí hoạt động khoa học |
| 1. 2 | Nguy cơ bùng nổ các bệnh do thực phẩm | 2001 | Tạp chí thông tin y dược |
| 1. 2 | Thạch tín và vấn đề nhiễm độc thạch tín do nước uống. | 2001 | Tạp chí thông tin y dược |
| 1. 2 | Thực trạng y tế học đường tại một số trường phổ thông thành phố Hải Phòng | 2001 | Tạp chí thông tin y dược |
| 1. 2 | Đánh giá hiệu quả biện pháp can thiệp vệ sinh môi trường dựa trên huy động cộng đồng và hóa trị liệu đơn lẻ hoặc kết hợp trong phòng chống giun đường ruột ở nông thôn đồng bằng sông Hồng. | 2001 | Tạp chí y học thực hành |
| 1. 2 | Thực trạng nhà tiêu hộ gia đình tại 10 tỉnh Việt Nam. | 2001 | Tạp chí y học thực hành |
| 1. 2 | Hai nhân tố quyết định để xây dựng một thành phố lành mạnh. | 2002 | Tạp chí hoạt động khoa học |
|  | Vina-sanres project achievements and future plan | 2002 | abstract volume |
| 1. 2 | Một vài giải pháp góp phần hỗ trợ cuộc sống cho người tàn tật. | 2002 | Thông tin khoa học Lao động và xã hội |
| 1. 2 | Nghiên cứu thời gian tồn tại của vi sinh vật trong các kiểu nhà tiêu sinh thái ở Việt Nam. | 2002 | Tạp chí y học dự phòng |
|  | National environmental health planning in Viet Nam: flying some kites | 2002 | Health promotion international, Oxford Press |
| 1. 3 | Thí điểm mô hình nhà tiêu sinh thái tại Cam Ranh, Khánh Hòa | 2003 | Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995-2001 |
| 1. 3 | Sự tồn tại của vi sinh vật trong bể phân của các kiểu nhà tiêu sinh thái thí điểm tại Cam Ranh, Khánh Hòa. | 2003 | Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995-2001 |
| 1. 3 | Chất lượng nước ăn uống và sức khỏe cộng đồng. | 2003 | Tạp chí thông tin y dược |
| 1. 3 | Thực trạng nhu cầu phát triển nhà vệ sinh ở một số địa phương thuộc 7 vùng kinh tế sinh thái Việt Nam. | 2003 | Tạp chí y học thực hành |
| 1. 3 | Nhận xét về quản lý chất thải tại các cơ sở y tế khu vực Tây Nguyên. | 2004 | Tạp chí y học dự phòng |
|  | Using lot quality – assurance sampling and area sampling to identify areas for trachoma control: Viet Nam | 2005 | Bulletin of the World Health Organization |
| 1. 3 | Sự ra đời của Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam. | 2005 | Tạp chí y tế công cộng |
| 1. 3 | Tình hình xây dựng và sử dụng nhà tiêu tại các gia đình ở 3 huyện thuộc 2 tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. | 2005 | Tạp chí y học Việt Nam |
| 1. 3 | Tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại các hộ gia đình ở 3 huyện của Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. | 2005 | Tạp chí y học Việt Nam |
| 1. 3 | Môi trường không khí với một số bệnh của trẻ em dưới 5 tuổi tại bốn cụm dân cư Thành phố Hải Phòng | 2005 | Tạp chí y học Việt Nam |
| 1. 4 | Kết quả khám mắt hột hoạt tính tại 719 xã của Việt Nam | 2005 | Tạp chí y học Việt Nam |
| 1. 4 | Kết quả điều tra một số yếu tố môi trường tại 12 huyện của các tỉnh phí Bắc | 2005 | Tạp chí y học Việt Nam |
| 1. 4 | Tìm hiểu mối tương quan giữa bệnh mắt hột và mức sống người dân | 2007 | Tạp chí y học Việt Nam |
| 1. 4 | Sức khỏe, bệnh tật và vệ sinh môi trường ở thủ đô Hà Nội | 2005 | Bảo vệ môi trường |
| 1. 4 | Thực trạng công tác phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam giai đoạn 2001-2005 | 2005 | Tạp chí lao động và xã hội |
|  | Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế tại một số bệnh viện trong công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS | 2005 | Tạp chí y học thực hành |
| 1. 4 | Tình hình xây dựng và sử dụng nhà tiêu tại các HGĐ ở 3 huyện thuộc 2 tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. | 2006 | Tạp chí thông tin y dược |
| 1. 4 | Áp dụng phương pháp astra đánh giá thực trạng mắt hột hoạt tính ở học sinh tiểu học tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. | 2006 | Tạp chí y học thực hành |
| 1. 4 | Vệ sinh môi trường tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở nông thôn Việt Nam. | 2007 | Báo cáo khoa học toàn văn. Hội nghị toàn quốc về Y học lao động và Vệ sinh Môi trường. Nhà xuất bản Y học |
| 1. 4 | Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt ở nông thôn Việt Nam. | 2007 | Báo cáo khoa học toàn văn. Hội nghị toàn quốc về Y học lao động và Vệ sinh Môi trường. Nhà xuất bản Y học |
| 1. 4 | Thực trạng nhà tiêu ở nông thôn Việt Nam | 2007 | Báo cáo khoa học toàn văn. Hội nghị toàn quốc về Y học lao động và Vệ sinh Môi trường. Nhà xuất bản Y học |
| 1. 5 | Thực hành rửa tay bằng xà phòng của người dân nông thôn Việt Nam. | 2007 | Tạp chí y học Việt Nam |
| 1. 5 | Hành vi rửa tay xà phòng của người dân tại 10 xã dự án do quỹ Unilever tài trợ | 2007 | Tạp chí y học Việt Nam |
| 1. 5 | Độ bao phủ nhà tiêu ở Đồng bằng sông Cửu Long | 2007 | Tạp chí y học Việt Nam |
| 1. 5 | Điều tra chất lượng nước sinh hoạt nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng | 2007 | Tạp chí y học Việt Nam |
| 1. 5 | Tình trạng nhà tiêu hộ gia đình của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam | 2007 | Tạp chí y học Việt Nam |
| 1. 5 | Điều tra dịch tễ học tỷ lệ mắc quặm mắt hột ở 23 tỉnh của Việt Nam | 2007 | Tạp chí y học Việt Nam |
| 1. 5 | Tình hình vệ sinh môi trường tại các trường học ở vùng Tây Nguyên | 2007 | Tạp chí y học Việt Nam |
| 1. 5 | Đề xuất mô hình nhà tiêu vượt lũ cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long | 2007 | Tạp chí y học Việt Nam |
|  | Nghiên cứu các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại việt nam năm 2007 | 2009 | Tạp chí Y học dự phòng |
| 63. | Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của người dân tỉnh Đồng Tháp về phòng bệnh cúm gia cầm và cúm A/H5N1 | 2009 | Y học dự phòng |
| 64. | Kiến thức về phòng chống dịch của cán bộ y tế tuyến huyện | 2009 | Y học thực hành |
| 65. | Tình hình thực hiện giám sát, quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống bệnh dịch của trung tâm y tế huyện | 2009 | Y học thực hành |
| 66. | Vấn đề tái quặm ở Việt Nam qua kết quả đánh giá giữa kỳ chương trình phòng chống mắt hột quốc gia | 2009 | Y học thực hành |
| 67. | Hành vi rửa tay bằng xà phòng của bà mẹ đang nuôi con dưới 5 tuổi tại một số tỉnh Việt Nam | 2009 | Y học thực hành |
| 68 | Blinding trachoma in Nothern Provinces of Vietnam – a cross sectional survey. | 2006 | International Society of Geographical and Epidemiological Ophthalmology, Informa UK Ltd |
| 69 | Temporal and spatial patterns of diarrhoea in the Mekong Delta area, Vietnam | 2015 | Epidemiol. Infect., Page 1 of 10. © Cambridge University Press 2015 |
| 70 | Temperature as a risk factor for hospitalizations  among young children in the Mekong Delta area, Vietnam | 2015 | Occup. Environ Med 2015  Doi:10.1136/oemed-2014-102629 |
| 71 | Identification of the prediction model for dengue incidence in Can Thocity, a Mekong Delta area in Vietnam | 2015 | Acta Tropica 141 (2015) 88–96 |
| 72 | The effects of high temperature on cardiovascular admissions in the most populous tropical city in Vietnam | 2015 | Environmental Pollution xxx (2015) 1e7 |
| 73 | Association between climate factors and  diarrhoea in a Mekong Delta area | 2016 | International Journal of  Biometeorology  ISSN 0020-7128 |
| 74 | Một số yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức và thực hành rửa tay bằng xà phòng của các bà mẹ Mông đang nuôi con dưới 5 tuổi, tỉnh Sơn la năm 2014 | 2017 | Tạp chí Y học Dự phòng. 2017. tâp 27, số 3 tr.128-134. |
| 75 | Đánh giá kết quả truyền thông-giáo dục sức khỏe nâng cao kiến thức và thực hành rửa tay bằng xà phòng cho các bà me người Mông đang nuôi con dưới 5 tuổi tại tỉnh Sơn La năm 2016 | 2017 | Tạp chí Y học Dự phòng. 2017. tâp 27, số 3 tr.135-140*.* |
| 76 | Thực trạng quản lý chất thải rắn tại 32 trạm y tế xã thuộc 8 tỉnh Việt Nam năm 2015. | 2016 | Tạp chí Y học dự phòng, tr 220, tập XXVI, số 11 (184) 2016. |
| 77 | “Bước đầu đánh giá thực trạng mạng lưới công tác môi trường y tế tại một số tuyến”, | 2012 | Tạp chí Y học thực hành, số 5/2012, tr. 30-33. |
| 78 | “Nghiên cứu thực trạng bệnh truyền nhiễm tại Sóc Trăng trong 10 năm (2003-2013) | 2015 | Tạp chí Y học cộng đồng, số 15+16, tháng 01-02/2015./. |
| 79 | “Effectiveness of ABATE 1SG larvicide in Dengue prevention in Rach Gia city, Kien Giang province | 2018 | Journal of Military Pharmaco-Medicine, Vol. 2, pp. 99-104. |
| 80 | Thực trạng sốt rét, sốt xuất huyết Dengue tại các tỉnh đồng bằng ven biển Nam Bộ (2003-2013 | 2017 | Tạp chí Y học Việt Nam, 456(2), tr. 157-161. |
| 81 | Quan niệm và cách xử trí của giáo viên, cha mẹ học sinh về vấn đề sức khỏe tâm thần học sinh năm 2015 | 2020 | Tạp chí Y học thực hành, tập 30, số 1-2020 |
| 82 | Thực trạng kiến thức của nhân viên căng tin trường học về dinh dưỡng và thực phẩm năm 2018 | 2020 | Tạp chí dinh dưỡng và thực phẩm 16 (6) 2020. |

1. **SỐ TIẾN SĨ Y HỌC CHUYÊN NGÀNH YTCC VÀ THẠC SĨ YTCC ĐÃ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN HOÀN THÀNH LUẬN ÁN**
   1. Tiến sĩ: 4
   2. Thạc sĩ: 55
   3. CK1: 1