**DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐĂNG KÝ MỚI TRONG NĂM 2016**

| **TT** | **Mã số, Tên đề tài** | | **Chủ nhiệm đề tài, CB tham gia** | | **Đơn vị** | | **Thời gian** | | **Kinh phí (tr.đ)** | **Nghiệm thu CS** | **Nghiệm thu CT** | **Ghi chú** | **Sản phẩm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B2016-DHH-23. Thực trạng và giải pháp đối với vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các dân tộc thiểu số Bắc Trung Bộ, Việt Nam (nghiên cứu trường hợp 3 dân tộc Bru – Vân Kiều, Tàôi, Cơtu ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị) | | **PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh**  Nguyễn Mạnh Hà  Nguyễn Chí Ngàn  Bùi Quang Dũng  Trần Mai Phượng | | Sử | | 2016-2017 | | 150 | 27/10/2017 | 10/01/2018 |  | 2 bài báo trong nước:   * 1 TC Nghiên cứu & Phát triển * 1 TC Thông tin KH&CN Quảng Bình   1 cử nhân |
|  | B2016-DHH-21. Nghiên cứu cải tiến hiệu năng một số giao thức định tuyến theo yêu cầu và an toàn thông tin dựa trên tác tử di động của mạng MANET | | **PGS.TS. Võ Thanh Tú**  TS. Đặng Thanh Chương  TS. Cung Trọng Cường (CĐ Công nghiệp Huế)  ThS. Lương Thái Ngọc (NCS)  ThS. Lê Hữu Bình (CĐ Công nghiệp Huế) | | CNTT | | 2016-2017 | | 300 | 17/10/2017 | 5/01/2018 |  | 1 sách tham khảo (NXB ĐHH)  2 bài SCOPUS  1 bài QT  3 bài báo trong nước:   * 1 TC ĐHH * 1 TC Khoa học ĐH Đà Nẵng * 1 TC Tin học và điều khiển   2 bài kỷ yếu HNHT trong nước (FAIR 2016)  2 HVCH |
|  | B2016-DHH-09. Nghiên cứu sản xuất gạch xây dựng từ phế thải bùn đỏ | | **PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền**  ThS. Nguyễn Đức Vũ Quyên  KS. Hồ Văn Minh Hải  Bùi  CN. Bùi Thị Hoàng Diễm  ThS. Đặng Xuân Tín  TS. Nguyễn Hải Phong  PGS.TS. Đinh Quang Khiếu  PGS.TS. Trần Thúc Bình | | Hóa | | 2016-2017 | | 350 | 14/12/2017 | 15/3/2018 |  | 1 bài quốc tế SCOPUS  2 bài báo trong nước  2 HVCH  2 SV  2 quy trình |
|  | B2016-DHH-20. Nghiên cứu tổng hợp điện cực khung cơ kim sử dụng cho phương pháp dòng – thế hòa tan | | **PGS.TS. Đinh Quang Khiếu**  Trần Thanh Minh  Hoàng Văn Đức (ĐHSP Huế)  Đặng Xuân Dự (ĐH Sài Gòn)  Mai Xuân Tịnh  Mai Thị Thanh (ĐH Quảng Nam)  Nguyễn Hải Phong | | Hóa | | 2016-2017 | | 300 | 12/12/2017 | 20/6/2018 |  | 1 bài báo quốc tế ISI  5 bài báo trong nước   * Thực tế:   4 bài báo quốc tế ISI  1 bài báo trong nước  3 bài HT quốc tế (tổ chức tại VN)  2 NCS  2 HVCH  5 quy trình |
|  | B2016-DHH-13. Nghiên cứu chế tạo nano oxyt sắt biến tính làm chất dẫn và nhả curcumin | | **PGS.TS. Phạm Xuân Núi**  PGS.TS. Trần Thị Văn Thi  TS. Bùi Thu Hoài (ĐH Mỏ - Địa chất)  ThS. Lê Trung Hiếu  ThS. Lê Thùy Trang  ThS. Lê Lâm Sơn | | Hóa | | 2016-2017 | | 350 | 26/12/2017 | 22/5/2018 |  | 1 bài quốc tế SCOPUS  2 bài báo trong nước  1 bài kỷ yếu HNHT quốc tế  1-2 HVCH   * Thực tế:   1 ISI (chờ đăng)  4 trong nước  1 HT QT (tổ chức tại VN)  2 ThS  1 quy trình |
|  | B2016-DHH-15. Nghiên cứu địa chất Đệ tứ và tiềm năng khoáng sản của các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định | | **TS. Hoàng Ngô Tự Do**  PGS.TS. Đỗ Quang Thiên  ThS. Trần Thị Ngọc Quỳnh  TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn  ThS. Hoàng Hoa Thám  ThS. Hồ Trung Thành  TS. Đỗ Thị Việt Hương  TS. Trần Thanh Nhàn  CN. Phạm Thị Lưu  ThS. Nguyễn Thị Bích Liên | | ĐL-ĐC | | 2016-2017 | | 350 | 11/7/2018 | 4/12/2018 |  | 1 sách chuyên khảo (NXB ĐHH)  3 bài báo trong nước -> 4 bài (2 bài TC ĐHH, 1 bài TC Tài nguyên và Môi trường, 1 bài TC ĐHKH)  1 HVCH  2 cử nhân -> 3 |
|  | B2016-DHH-17. Đánh giá tiềm năng và đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả bền vững nguồn lợi sinh học ở Hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh | **PGS.TS. Võ Văn Phú** | | Sinh | | 2016-2017 | | 500 (ngoài NSNN) | | Họp HĐ Thanh lý 28/11/2019 |  | **Thanh lý** vì không triển khai được |  |
|  | **TỔNG** |  | |  | |  | | **1800** | |  |  |  |  |