**DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP TỈNH CHUYỂN TIẾP TRONG NĂM 2013**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên đề tài, Mã số** | **CB chủ trì** | **Địa phương** | **Năm bắt đầu** | **Năm kết thúc** | **Kinh phí (tr.đ)** | **NT cơ sở** | **NT cấp tỉnh** | **Ghi chú** |
|  | Thử nghiệm chế tạo thiết bị phát siêu âm và vật liệu TiO2 nanô trong xử lý nước | Trương Văn Chương | TT Huế | 2010 | 2012 | 439,369 | 2013 | 2013 | Thanh lý vì trễ hạn  Ngưng triển khai, thu hồi 30% kinh phí |
|  | Lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị | Nguyễn Văn Tận | Quảng Trị | 2010 | 2012 |  | 2013 |  |  |
|  | Điều tra, đánh giá tiềm năng các loại phụ gia, đề xuất hướng khai thác sử dụng phục vụ sản xuất xi măng tỉnh Quảng Bình | Nguyễn Văn Canh | Quảng Bình | 2010 | 2012 | 750,721 | 2013 | 18/3/2014 |  |
|  | Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống tỉnh Bình Định và đề xuất các giải pháp phòng chống | Trần Hữu Tuyên | Bình Định | 2010 | 2012 | 580,107 | 18/8/2014 | 23/11/2014 Khá | Quá hạn do khách quan |
|  | Đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội ven biển tỉnh Quảng Trị | Võ Văn Phú | Quảng Trị | 2011 | 2012 | 480 | 2013 |  |  |
|  | Nghiên cứu chế tạo chitossan oligosaccharides (COS) phục vụ chăn nuôi gà ở tỉnh TTH (TTH.2011-KC.05) | Trần Thái Hòa | TT Huế | 2011 | 2013 | 640 | 3/3/2014 |  |  |
|  | Nghiên cứu ứng dụng bộ mô hình Mike dự báo theo thời gian thực biến đổi của chế độ thủy văn và môi trường nước phục vụ cho phát triển bền vững KT-XH vùng đầm phá Tam Giang Cầu Hai | Trần Hữu Tuyên | TT Huế | 2011 | 2013 | 692 | 02/10/2014 |  |  |
|  | Nghiên cứu, dự báo, đề xuất giải pháp phòng chống hiện tượng xói lở, bồi lấp vùng trung- hạ lưu sông Gianh và Nhật Lệ phục vụ phát triển bền vững lãnh thổ nghiên cứu | Đỗ Quang Thiên | Quảng Bình | 2011 | 2013 | 425,385 | 20/11/2013 |  |  |
|  | Xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị 2015 và định hướng đến 2020 | Nguyễn Văn Hợp | Quảng Trị | 2012 | 2012 | 313,325 | 2013 | 2014 |  |
|  | Nghiên cứu, xây dựng bản đồ phân cấp cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tỉnh Gia Lai | Trần Hữu Tuyên | Gia Lai | 2012 | 2013 | 1.000 | 10/7/2015 |  | Thu hồi 9.635.000đ |
|  | Đánh giá, đưa ra các biện pháp bảo vệ nước dưới đất chống lại xâm nhập mặn | Hoàng Ngô Tự Do | Quảng Nam | 2012 | 2013 | 360 |  | 12/2014 |  |
|  | Đánh giá mức độ an toàn của các điểm dân cư miền núi tỉnh Quảng Trị dưới tác động của thiên tai và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại | Hà Văn Hành | Quảng Trị | 2012 | 2013 | 376,59 | 5/6/2014 |  |  |
|  | Xây dựng quy trình sản xuất vật liệu zeolite 4A từ tro trấu và ứng dụng để xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản (TTH.2012-KC.03) | Trần Ngọc Tuyền | TT Huế | 2012 | 2014 | 758 | 27/6/2014 |  |  |
|  | Xây dựng CSDL về tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất làm luận cứ khoa học cho quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị | Nguyễn Văn Canh | Quảng Trị | 2012 | 2014 | 340 | 7/3/2014 |  |  |
|  | Đánh giá và thực hiện mô hình thí điểm trồng phục hồi các khu rừng ngập mặn ven biển | Tôn Thất Pháp | Quảng Nam | 2012 | 2014 | 436 | 2015 |  |  |