**PHỤ LỤC**

**CẤU TRÚC VIẾT BÀI CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG**

(Kèm theo Thư mời số /TB-ĐHSPKTVL-QLKH ngày tháng năm 2025)

**TÊN BÀI BÁO TIẾNG VIỆT (Times New Roman , cỡ chữ 12, in hoa đậm, canh giữa. Spacing: before 0 và after 8pt, multiple).**

ENGLISH TITLE OF PAPER **(Times New Roman , cỡ chữ 12, in hoa, canh giữa. Spacing: before 0 và after 8pt, multiple).**

**Nguyễn Văn A1,a, Nguyễn Văn B2,b (Times New Roman , cỡ chữ 12, chữ thường, in đậm, canh giữa. Spacing: before 0 và after 8pt, multiple)**

1Tên cơ quan công tác 1, địa chỉ (Times New Roman , cỡ chữ 12, chữ thường, canh giữa. Spacing: before 0 và after 0pt, single)

2Tên cơ quan công tác 2, địa chỉ, số điện thoại (nếu có)

aEmail, bEmail…

**TÓM TẮT (Times New Roman , cỡ chữ 12, chữ in đậm,** đầu dòng thụt vào 0,2 inch**. Spacing: before 3 và after 3pt, single)**

*Tóm tắt bằng tiếng việt không quá 200 chữ, Times New Roman , cỡ chữ 12 in nghiêng, đầu dòng thụt vào 0,2 inch. Spacing: before và after 3pt, single. Lề trái, phải, trên và dưới 1 inch.*

**Từ khóa:** *Từ khóa 1 (không quá 5 từ), từ khóa 2, từ khóa 3...* **(***Times New Roman , cỡ chữ 12 in nghiêng. Spacing: before và after 3pt, single. Lề trái, phải, trên và dưới 1 inch)*

**ABSTRACT (Times New Roman , cỡ chữ 12, chữ in đậm,** đầu dòng thụt vào 0,2 inch**. Spacing: before 3 và after 3pt, single)**

*English abstract.* **(***Times New Roman , cỡ chữ 12 in nghiêng, đầu dòng thụt vào 0,2 inch. Spacing: before và after 3pt, single. Lề trái, phải, trên và dưới 1 inch)*

**Keywords:** *Key A, Key B,* **(***Times New Roman , cỡ chữ 12 in nghiêng. Spacing: before và after 3pt, single. Lề trái, phải, trên và dưới 1 inch)*

1. **GIỚI THIỆU (Times New Roman , cỡ chữ 12, chữ in đậm,** đầu dòng thụt vào 0,2 inch**. Spacing: before 3 và after 3pt, single)**

Nội dung phần giới thiệu bằng font Times New Roman , cỡ chữ 12, đầu dòng thụt vào 0,2 inch. Spacing: before và after 3pt, single. Lề trái, phải, trên và dưới 1 inch.

1. **NỘI DUNG (Times New Roman , cỡ chữ 12, chữ in đậm,** đầu dòng thụt vào 0,2 inch**. Spacing: before 3 và after 3pt, single)**

Nội dung phần này: font Times New Roman, cỡ chữ 12, đầu dòng thụt vào 0,2 inch. Spacing: before và after 3pt, single. Lề trái, phải, trên và dưới 1 inch.

* 1. **Mục 1 (Times New Roman , cỡ chữ 12 in đậm. Spacing: before và after 3pt, single.)**

Bảng 1. Bảng A **(Times New Roman , cỡ chữ 12 in nghiêng, canh giữa Spacing: before và after 3pt, single)**

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

Hình 1. (Times New Roman , cỡ chữ 12 in nghiêng, canh giữa Spacing:

before và after 3pt, single)

* 1. **Mục 2**
	2. **Mục 3**

**………..**

1. **KẾT LUẬN (Times New Roman , cỡ chữ 12, chữ in hoa đậm, đầu dòng thụt vào 0,2 inch. Spacing: before 3 và after 3pt, single)**

Nội dung phần kết luận bằng font Times New Roman , cỡ chữ 12, đầu dòng thụt vào 0,2 inch. Spacing: before và after 3pt, single. Lề trái, phải, trên và dưới 1 inch.

**Tài liệu tham khảo: (Times New Roman , cỡ chữ 12, chữ in đậm, đầu dòng thụt vào 0,2 inch. Spacing: before 3 và after 3pt, single)**

[1]. Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B (2021); “*Tên sách*”, Tên nhà xuất bản.

[2]. Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, (2021), “*Tên bài báo*”, Tên tạp chí, Số, Trang.

[3]. Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, (2021), “*Tên đề tài*”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ KHCN.

[4]. Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, (2021), “*Tên đề tài*”, Luận án tiến sĩ, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

[5]. hptt://www.abc/def (ngày, tháng, năm truy cập)

[6]. Tiêu chuẩn ISO 8608:2016 (2016), *Tên tiêu chuẩn*, Cơ quan ban hành tiêu chuẩn.

*Lưu ý:*

* *Bài viết soạn trên word,*
* *Các hình ảnh có độ nét rõ ràng*
* *Công thức trình bày font chữ 12, có đánh số thứ tự*