**DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG ĐHKH) THỰC HIỆN NĂM 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên đề tài** | **Chủ nhiệm đề tài** | **Đơn vị** | **K.phí****(đ)** | **Xếp loại NThu** | **Ngày N.Thu** |
|  | Bài toán xấp xỉ bình phương tối thiểu | ThS. Bùi Văn Hiếu | Toán | 7 | Tốt | 26/12/2018 |
|  | Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano composite CdSe@SiO2 | ThS. Bùi Quang Thành | Hóa | 7 | Tốt | 15/01/2019 |
|  | Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước sạch và chất lượng vệ sinh môi trường ở xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. | ThS. Mai Ngọc Châu | Môi trường | 7 | Khá | 09/4/2019 |
|  | Liên truyện Người ăn chay của Han kang (Hàn Quốc) từ góc nhìn Chủ nghĩa Nữ quyền sinh thái | ThS. Phan Nguyễn Phước Tiên | Văn | 6.5 | Tốt | 20/12/2018 |
|  | Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế | ThS. Hồ Dũng | BC- TT | 6.5 | Khá | 10/4/2019 |
|  | Đánh giá mô hình tòa soạn hội tụ tại báo điện tử Vnexpress và báo Tuổi trẻ hiện nay | CN.Võ Kiên Trung | BC- TT | 6.5 | Khá | 10/4/2019 |
|  | Phân biệt giới trên quảng cáo của đài truyền hình việt nam hiện nay | ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh My | BC- TT | 6.5 | Đạt | 10/4/2019 |
|  | Giáo dục Singapore giai đoạn 1965 - 2010 | ThS. Trần Thị Hợi | Sử | 6.5 | Khá | 05/4/2019 |
|  | Chiến khu Hòa Mỹ ở Thừa Thiên Huế trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1947-1954) | ThS. Nguyễn Thu Hằng | Sử | 6.5 | Tốt | 13/12/2018 |
|  | Định hướng giá trị trong tình yêu và hôn nhân của sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hiện nay | ThS. Võ Nữ Hải Yến | XHH | 6.5 | Tốt | 02/01/2019 |
|  | Khảo sát mức độ tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của cư dân vạn đò tái định cư tại phường Hương Sơ, thành phố Huế | CN. Trương Thị Yến | CTXH | 6.5 | Tốt | 13/12/2018 |
|  | Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trong giai đoạn hiện nay: thực trạng và giải pháp | Nguyễn Thị Phương | LLCT | 6.5 | Tốt | 02/01/2019 |
|  | **TỔNG** |  |  | **79.5** |  |  |