**DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM 2013**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CN đề tài, CB tham gia/ GVCV** | **Đơn vị** | **Tên đề tài** | **Kinh phí (tr.đ)** | **Ngày NT** | **Kết quả/Đề nghị của HĐ** | **Ghi chú** |
|  | Nguyễn Hoàng Như Ngọc – Hóa K34/PGS.TS. Trần Thị Văn Thi | Hóa | Nghiên cứu đánh giá nhanh chất lượng một số loài nấm linh chi (ganoderma) trên thị trường Việt Nam | 3 | 17/12/13 | Tốt |   |
|  | Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Hóa K34/PGS.TS. Trần Thị Văn Thi | Hóa | Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của lá và hạt cây mãng cầu xiêm – annona muricata | 0 | 13/12/13 | Tốt | GVCV hỗ trợ KP |
|  | Hồ Phước Điệp, Hóa K34/TS. Trần Ngọc Tuyền | Hóa | Nghiên cứu điều chế thủy tinh lỏng từ tro trấu | 3 | 27/12/13 | Tốt |   |
|  | Phạm Hải Nam, Hóa K34/PGS.TS. Trần Thị Văn Thi | Hóa | Nghiên cứu phản ứng oxy hóa hydrocarbon thơm trên một số xúc tác  | 0 | 17/12/13 | Tốt | GVCV hỗ trợ KP |
|  | Nguyễn Đắc Hạnh Hiếu, Sinh K34/PGS.TS.Ngô Anh | Sinh | Nghiên cứu thành phần loài nấm lớn phá hại cây xanh tại thành phố Huế | 3 | 19/3/14 | Tốt |   |
|  | Bùi Đặng Thục Nhi, CNSH K33/PGS.TS.Trương ThịBích Phượng | Sinh | Nghiên cứu nhân giống in vitro cây bách bệnh (Eurycoma longifolia) | 3 | 2/4/2014 | Tốt | Xin GH |
|  | Nguyễn Thị Lệ, CNSH K33/ TS. Phạm Thị Ngọc Lan | Sinh | Thăm dò hoạt tính Cellulase của nấm mốc phân lập từ đất rừng ngập mặn tại Thừa Thiên Huế | 3 | 19/3/2014 | Tốt |   |
|  | Trần Thị Phương Hiếu, Sinh K34/Ths.Hoàng Đình Trung | Sinh | Đánh giá chất lượng nước mặt sông Truồi thông qua một số nhóm sinh vật chỉ thị | 0 | 2/4/2014 | Tốt | GVCV hỗ trợ KP |
|  | Huỳnh Thị Lưu Đức, CNSH K33/PGS.TS.Trương ThịBích Phượng | Sinh | Nuôi cấy in vitro cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana) | 0 | 2/4/2014 | Tốt | GVCV hỗ trợ KPXin GH |
|  | Nguyến Thị Hoài An, Sinh K34/TS.Nguyễn Minh Trí | Sinh | Nghiên cứu xử lí nước thải sinh hoạt bằng một số loài thực vật nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước sông Như Ý- TP Huế | 0 | 29/3/14 | Khá | GVCV hỗ trợ KP |
|  | Nguyễn Thị Thùy Dương, Sinh K33/ PGS.TS. Tôn Thất Pháp | Sinh | Nghiên cứu thành phần loài và cấu trúc cây trồng ở vườn nhà Huế | 0 | 23/10/13 | Khá | GVCV hỗ trợ KP |
|  | Võ Thị Viên Dung, CNSH K33/ThS. Nguyễn Hữu Thuần Anh | Sinh | Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ của một số chất kích kháng lên khả năng tăng hàm lượng solasodine tích lũy trong tế bào cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance) | 0 | 10/4/2014 | Tốt | GVCV hỗ trợ KPXin GH |
|  | Phạm Bá Thân, ĐL K34/ThS. Trương Đình Trọng | ĐL- ĐC | Nghiên cứu nguy cơ hoang hóa đất do tác động của biến đổi khí hậu ở khu vực đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế | 3 | 17/3/14 | Khá | Xin GH |
|  | Võ Văn Hải, ĐC K34/ThS. Hoàng Hoa Thám | ĐL- ĐC | Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá thuộc phức hệ Chà Vằn ở Thừa Thiên Huế | 3 | 17/3/14 | Tốt | Xin GH |
|  | Nguyễn Phương Hồng, ĐCCT-ĐCTV K34/TS. Nguyễn Đình Tiến | ĐL-ĐC | Ứng dụng phần mềm Moflow nghiên cứu quy luật vận động nước ngầm ở khu vực Nội thành - Thành Phố Huế | 3 | 14/3/14 | Tốt | Xin GH |
|  | Nguyễn Phi Hùng, ĐCCT-ĐCTV K34/TS. Trần Hữu Tuyên | ĐL-ĐC | Nghiên cứu sự suy giảm độ bền kháng trượt khi bị tẩm ướt của các đất bazan ở khu vực tỉnh Gia Lai | 0 | 14/3/14 | Khá | GVCV hỗ trợ KP |
|  | Trần Văn Bảo, Địa lý K34/ThS. Lê Thị Nguyện | ĐL-ĐC | Đánh giá thực trạng kinh tế- xã hội ở khu tái định cư thủy điện Bình Điền, Thừa Thiên Huế | 0 | 14/3/14 | Khá | GVCV hỗ trợ KPXin GH |
|  | Trương Đinh Công Vũ, KHMT K34/ThS. Trần Ngọc Tuấn | M.trường | Khảo sát sự phát sinh, đặc điểm, thành phần và thực trạng quản lý CRT ở một số điểm du lịch và lễ hội của thành phố Huế | 3 |   | Đạt |   |
|  | Trần Thị Quỳnh Hương, KT K33/TS. Nguyễn Ngọc Tùng | K Trúc | Nghiên cứu chi tiết bình phong trong kiến trúc nhà vườn truyền thống Huế | 0 | 1/4/2014 | Tốt/dự thi | GVCV hỗ trợ KPXin GH |
|  | Hồ Thị Tuyền, Văn K34B/ThS. Đỗ Thu Thủy | Văn | Thi pháp tiểu thuyết Kim Bình Mai của Tiếu Tiếu Sinh | 3 | 31/12/13 | Tốt |   |
|  | Bùi Nguyễn Thùy Liên, Văn K34A/ThS. Lê Thị Minh Hiền | Văn | Đặc điểm nghệ thuật tập truyện ngắn Khói trời lộng lẫy của Nguyễn Ngọc Tư | 3 | 31/12/13  | Tốt |   |
|  | Lê Nguyễn Phương Thảo, BC K34A/ThS. Phan Quốc Hải | BC-TT | Phương thức sử dụng tít trên báo VnExpress và VnMedia hiện nay | 3 | 20/12/13 | Tốt |   |
|  | Dương Gia Hưng, BCK34A/ThS. Hoàng Lê Thúy Nga | BC-TT | Nội dung và hình thức tiểu phẩm của Bút Bi trên báo Tuổi trẻ năm 2012 | 3 | 20/12/13 | Tốt |   |
|  | Nguyễn Thị Kim Yến, BC K34B/ThS. Đinh Khắc Quỳnh Giang | BC-TT | Xu hướng sử dụng chuyên mục “Diễn đàn bạn đọc” trên báo in hiện nay (Khảo sát trên báo Tuổi trẻ chủ nhật và Thanh niên cuối tuần) | 3 | 20/12/13 | Tốt |   |
|  | Cao Nguyễn Khánh Huyền, Sử K34A/ThS. Dương Quang Hiệp | Sử | Tìm hiểu tiến trình thống nhất bán đảo Triều Tiên (1989-2011) | 3 | 13/1/14 | Tốt |   |
|  | Nguyễn Thị Ánh Trang, Sử K34B/Ths. Phạm Ngọc bảo Liêm | Sử | Vai trò của báo chí cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) tại Thừa Thiên Huế  | 3 | 13/1/14 | Tốt |   |
|  | Trần Quang Sơn, ĐPH K34/Ths. Trần Thị Hợi | Sử | Tình hình viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản cho Việt Nam (1992-2010) | 3 | 13/1/14 | Tốt |   |
|  | Lê Thị Hạnh, CTXH K34/CN. Trương Thị Yến | Sử | Công tác xã hội với trẻ em mồ côi tại chùa Đức Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế | 0 | 13/1/14 | Tốt |   |
|  | Lê Thanh Ngân, XHH K34/Th.S Nguyễn Thị Mỹ Vân (B) | XHH | Tác động của Festival đến hoạt động thủ công truyền thống tại tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay (nghiên cứu trường hợp Làng Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) | 3 | 20/12/13 | Tốt |   |
|  | Trần Thị Lê, XHH K34/Th.S Phan Nữ Ngọc Lan | XHH | Các yếu tố ảnh hưởng đến việc định hướng nghề nghiệp của học sinh THPT ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay (nghiên cứu trường hợp học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng- TP Huế và Trường THPT Thuận An- huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) | 3 | 20/12/13 | Tốt |   |
|  | Hoàng Thị Kim Loan, Triết K34/ThS. Nguyễn Thế Phúc | LLCT | Phát huy vai trò của xêmina trong việc học tập của sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ | 3 | 27/12/13 | Tốt |   |
|  | **TỔNG** |  |  | **60** |  |  |  |