**DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM 2011**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | | **CN đề tài, CB tham gia/ GVCV** | **Đơn vị** | **Tên đề tài (hướng ưu tiên)** | **Kinh phí (tr.đ)** | **Ngày NT** | **Kết quả/Đề nghị của HĐ** | **Ghi chú** |
|  | **Nguyễn Hữu Chung,** CNTT K32/ Trần Việt Khoa | | CNTT | Hệ thống quản lý và tìm kiếm phòng trọ cho sinh viên (2) | 2.5 | 9/6/2012 | Đạt |  |
|  | **Lê Bá Chính** , Trương Thế Vinh, La Thị Kem Ly, Hóa K32/ Trần Minh Ngọc | | Hóa học | Nghiên cứu quá trình hấp thụ ion kim loại bằng vật liệu amino propyl MCM41(1) | 6 | 16/4/2012 | Tốt | ĐHH hỗ trợ KP |
|  | **Nguyễn Thị Thu Hường**, Trần Thị Diệu Ái, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Hóa K32/ Trần Thị Văn Thi | | Hóa học | Nghiên cứu thành phần hoạt chất triterpenoid trong nấm Linh chi đỏ (Ganoderma lucidum) (2) |  | 10/1/2012 | Tốt/Chỉnh sửa theo góp ý của HĐ | GVCV hỗ trợ kinh phí |
|  | **Nguyễn Thị Hồng Vân**, Huỳnh Thị Minh Trí, Trần Thị My, Hóa K32/ Nguyễn Thị Thu Lan | | Hóa học | Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học vỏ cây măng cụt Garcinia mangostana họ bứa Clusiaceae (2) | 2.5 | 16/4/12 | Khá | Xin GH |
|  | **Nguyễn Thị Lệ Hằng**, Lê Thủy Tiên, Trần Thị Tuyết Ngọc, Sinh K32/ Phạm Thị Ngọc Lan | | Sinh | Tìm hiểu khả năng phân giải chitin trong vỏ tôm phế thải bởi nấm mốc (1) | 2.5 | 28/4/12 | Khá | Xin GH |
|  | **Đặng Thị Mi Na**, Trần Thị Thanh Dung, Lê Văn Lịch, Trần Duy Lộc, Võ Thị Xoan, Sinh K32/ Ngô Thị Tường Châu | | Sinh | Nghiên cứu khả năng phân giải một số chất hữu cơ của xạ khuẩn phân lập từ bùn ao nuôi tôm ở Quảng An, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế (2) | 8 | 27/4/12 | Tốt | ĐHH hỗ trợ KP/Xin GH |
|  | **Nguyễn Ngọc Trúc Ngân**, Nguyễn Hữu Hoàng, Lê Đắc Sao Chi, Mai Văn Biên, CNSH K31/ Cao Đăng Nguyên, Phạm Thị Ngọc Lan | | Sinh | Tìm hiểu khả năng phân hủy và xử lý chất thải rắn của nhà máy sản xuất tinh bột sắn bằng vi sinh vật (2) | 2.5 | 28/4/12 | Khá | Xin GH |
|  | **Võ Thị Thúy Hằng**, Tôn Nữ Ngọc Ánh Sinh K32, Nguyễn Ngọc Phúc, ,CNSH K32 /Võ Thị Mai Hương | | Sinh | Thăm dò khả năng sinh trưởng và một số thành phần hóa sinh của cây nưa (*Amorphophallus konjac*) ở Quảng Điền, Thừa Thiên Huế (1) | 2.5 | 27/4/12 | Tốt | Xin GH |
|  | **Nguyễn Thị Thu Hương,** Mai Thị Mỹ Hạnh, Lê Văn Thịnh, Sinh K32 | | Sinh | Tìm hiểu khả năng xử lý nước rỉ rác bằng cây Hương Bài – *Vetiveria zizanioides* (L.) Nash nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước kênh cầu Đôi, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế (2) |  | 27/4/12 | Tốt | GVCV hỗ trợ kinh phí/ Xin GH |
|  | **Nguyễn Thị Tuyết Mai,** Mai Thị Thảo Nhi, Phan Thị Thùy Dương, Huỳnh Đức Khanh, Nguyễn Anh Toàn, Sinh K32/ Hoàng Đình Trung | | Sinh | Nghiên cứu đa dạng thành phần loài và vai trò chỉ thị sinh học môi trường của một số bộ Côn trùng ở nước (bộ Phù du, Cánh lông, Chuồn chuồn, Hai cánh và bộ Cánh úp) tài vùng Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế (1) |  | 28/4/12 | Tốt | GVCV hỗ trợ kinh phí/ Xin GH |
|  | **Phạm Trương Lương Uyên,** Cung Nguyễn Thái Ngân, CNSH K31/ Trương Thị Bích Phượng | | Sinh | Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Trinh nữ hoàng cung (1) |  | 27/4/12 | Khá | GVCV hỗ trợ kinh phí/ Xin GH |
|  | **Võ Thị Thảo**, Nguyễn Quang Trưởng, CNSH K31/ Nguyễn Thị Thu Liên | | Sinh | Phân lập và nuôi cấy một số loài vi tảo có tiềm năng sinh lipid ở vùng Thừa Thiên Huế (1) |  | 27/4/12 | Khá | GVCV hỗ trợ kinh phí/ Xin GH |
|  | **Lê Thủy Tiên**, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Trần Thị Tuyết Ngọc, Sinh K32 | | Sinh | Tìm hiểu khả năng phân giải chitin cuả xạ khuẩn (2) |  | 28/4/12 | Tốt | GVCV hỗ trợ kinh phí/ Xin GH |
|  | **Nguyễn Hữu Hoàng**, Phạm Thị Đức, Lê Đắc Sao Chi, Nguyễn Thị Ánh Hằng, CNSH K31/ Phạm Thị Ngọc Lan | | Sinh | Tìm hiểu xạ khuẩn phân hủy tinh bột trong ao nuôi tôm ở đầm Sam, Phú Vang, Thừa Thiên Huế (2) |  | 28/4/12 | Tốt | GVCV hỗ trợ kinh phí/ Xin GH |
|  | **Đào Thị Hảo**, Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Thị Hường, ĐL K32/ Bùi Thị Thu | | ĐL- ĐC | Thực trạng và đề xuất hướng phát triển du lịch làng nghề ở Nghệ An (2) | 2.5 | 10/4/2012 | Khá | Có đơn xin GH |
|  | **Phạm Thị Vi**, Phạm Thanh Phúc, Nguyễn Văn Tân, Võ Minh Tuấn, Lương Khôi Nguyên, Nguyễn Nhật Minh, ĐC K32/ Nguyễn Đình Bảo | | ĐL- ĐC | Ứng dụng phần mềm RES2DINV xử lý số liệu địa vật lý nhằm đánh giá sơ bộ cấu trúc địa chất và xác định vùng chứa nước dưới đất khu vực cảng Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị (4) |  | 13/4/12 | Tốt | GVCV hỗ trợ kinh phí/ Xin GH |
|  | **Nguyễn Thị Diệu Linh**, Hồ Ngọc Hạnh Nhơn, Hoàng Quang Dũng, Hoàng Anh Dũng, Phan Văn Nghĩa, ĐCCT-ĐCTV K32. Trần Hữu Tuyên | | ĐL- ĐC | Xây dựng ngân hàng dữ liệu các hố khoan khảo sát địa chất công trình thành phố Huế và phụ cận (4) | 2.5 | 10/4/2012 | Đạt | Có đơn xin GH |
|  | **Hoàng Thị Thu**, Trần Phương Hòa, Trương Minh Đến, KHMT K32 | | Môi trường | Đánh giá thực trạng chức năng tiêu thoát nước của các hồ trong kinh thành Huế (2) | 2.5 | 1/8/2012 | Đạt | Xin GH |
|  | **Hoàng Trần Như Ngọc**, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Tâm,Triết K32/ Lê Bình Phương Luân | | LLCT | Góp phần tìm hiểu tư tưởng triết học Phật giáo của Trần Nhân Tông (3) | 2.5 | 22/12/2011 | Tốt/Chỉnh sửa theo góp ý |  |
|  | **Đinh Thị Phương**, Hoàng Thị Thúy Nhung,Triết K32/ Đinh Thị Phòng | | LLCT | Học tập theo phương thức đào tạo tín chỉ ở Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hiện nay (1) | 2.5 | 22/12/2011 | Tốt/Chỉnh sửa theo góp ý |  |
|  | **Trần Văn Dũng**, Trần Thị Thanh, Nguyễn Thị Thu Hương, Sử K32B/ Nguyễn Văn Đăng | | Sử | Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa ở Phường Trường An, Thành phố Huế (2) | 2.5 | 17/12/11 | Tốt/Chỉnh sửa nội dung chương 3 |  |
|  | **Hoàng Thị Khánh**, Hà Thị Việt Trinh, Trần Thị Thanh Thủy, Sử K32A/ Lê Thị Anh Đào | | Sử | Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn (2000-2010) (6) | 2.5 | 17/12/11 | Khá/Chỉnh sửa nội dung chương 2 |  |
|  | **Lê Gia Minh Thành**, Lưu Qui Nhi, Trần Hiền Tâm, ĐPH K32/ Nguyễn Hoàng Linh | | Sử | Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945và một số vấn đề đối sánh Liên Xô sau Cách mạng tháng Mười 1917 (6) | 2.5 | 17/12/11 | Khá/Chỉnh sửa theo góp ý |  |
|  | **Hoàng Thị Mỹ Linh**, Phạm Thị Trang, Bách Thị Thành, CTXH K32/ Bùi Quang Dũng | | Sử | An ninh xã hội với cư dân vạn đò tái định cư thành phố Huế (4) | 7 | 15/2/2012 | Tốt | ĐHH hỗ trợ KP |
|  | **Đoàn Văn Trường**, Trần Thị Bé, Phạm Thị Thùy Trang, XHH K32/Lê Thị Kim Lan | | XHH | Tình trạng nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên qua khảo sát tại trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản- thành phố Huế hiện nay (3) | 2.5 | 19/12/11 | Tốt |  |
|  | **Lê Việt Linh**, Phạm Thị Bích Ngọc, Phan Thị Thanh Trà,XHH K32/ Nguyễn Duy Hới | | XHH | Thực tế vay vốn học tập của sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (nghiên cứu trường hợp sinh viên Khoa Xã hội học) (1) | 2.5 | 19/12/11 | Tốt/Chỉnh sửa hình thức trình bày báo cáo |  |
|  | Tôn Nữ Phương Linh, Ngữ văn K32/ Nguyễn Hồng Dũng | | Ngữ Văn | Yếu tố hậu hiện đại trong sáng tác của Phạm Thị Hoài (1) | 2.5 | 26/12/11 | tốt/Chỉnh sửa theo góp ý |  |
|  | Phạm Thị Vân, Hán nôm K32/ Lê Cản Vững | | Ngữ văn | Tìm hiểu nội dung và nghệ thuật thơ Mai Am và Huệ Phố (1) | 2.5 | 26/12/11 | Khá/Chỉnh sửa theo góp ý |  |
|  | Đinh Thị Hồng Tươi, BC K32/ Hoàng Lê Thúy Nga | | BC-TT | Phương thức thể hiện cái tôi trong phóng sự báo Lao động năm 2010 (2) | 2.5 | 13/12/11 | Tốt/Chỉnh sửa theo góp ý |  |
|  | Nguyễn Lê Vân Khánh, BC K32/ Phan Quốc Hải | | BC-TT | Thực tiễn hoạt động quan hệ công chúng tại thành phố Huế hiện nay (1) | 2.5 | 13/12/11 | Tốt/Chỉnh sửa theo góp ý |  |
|  | **Nguyễn Hữu Long Phụng**, Trần Trung Hiếu, KT K31/ Đặng Minh Nam | | Kiến trúc | Nghiên cứu chi tiết hoa văn phần mái của kiến trúc đình làng Huế (1) | 2.5 | 13/01/2012 | Tốt/Không |  |
|  | **Nguyễn Đình Tùng Dương**, Nguyễn Quốc Khánh, KT K31/ Nguyễn Quang Huy | | Kiến trúc | Khảo sát và đánh giá nhà ở tái định cư của dân vạn đò, thành phố Huế (1) |  | 13/01/2012 | Khá | GVCV hỗ trợ kinh phí |
|  | **Trần Đình Tuấn Anh**, Hồ Thị Uyên Phương, Lê Huy Du, Viễn Ái Việt Hùng, Trần Văn Minh, Ngô Văn Thiện, KT K31/ Nguyễn Như Tú | | Kiến trúc | Nghiên cứu cấu trúc nhà sàn của dân tộc Kơ Tu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (1) |  | 13/01/2012 | Khá | GVCV hỗ trợ kinh phí |
|  | **Lê Văn Thanh Hùng**, Phan Phương Thanh, Trần Hoàn Thanh Hiền, KT K31/ Trương Hoàng Phương | | Kiến trúc | Giá trị nghệ thuật trong điêu khắc trên kết cấu gổ làng Phước Tích (1) |  | 13/01/2012 | Khá | GVCV hỗ trợ kinh phí |
|  | **TỔNG** | |  |  | **71** |  |  |  |