**DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CN đề tài** | **GVCV** | **Đơn vị** | **Tên đề tài** | **Kinh phí (tr.đ)** | **Ngày NT** | **Kết quả** |
|  | Nguyễn Thành Đức, CNTT K36A | Nguyễn Đăng Bình | CNTT | Nghiên cứu việc điều khiển máy tính từ xa | 3 | 4/1/2016 | Tốt |
|  | Nguyễn Nhật Quý, CNTT K36A | Nguyễn Văn Trung | CNTT | Ứng dụng tìm địa điểm sửa xe gần bạn | 3 | 4/1/2016 | Khá |
|  | Nguyễn Hữu Năm,ĐTVT K36 | Hoàng Lê Hà | ĐT-VT | Nghiên cứu chế tạo bộ khuếch đại và bộ dao động âm tần tự kích ứng dụng trong kỹ thuật điện tử tương tự | 3 | 14/12/15 | Khá |
|  | Nguyễn Đức Nhật Quang, ĐTVT K36 | Hồ Đức Tâm Linh | ĐT-VT | Thiết kế và chế tạo thùng rác thân thiện | 3 | 14/12/15 | Tốt |
|  | Mai Quang Hoàng, Hóa K36 | Trần Ngọc Tuyền | Hóa | Nghiên cứu sử dụng bã thải bùn đỏ để sản xuất gạch nung dùng làm vật liệu xây dựng | 3 | 8/1/2016 | Tốt |
|  | Nguyễn Thị Kim Cúc, Hóa K36 | Trần Thị Văn Thi | Hóa | Nghiên cứu tận dụng nguồn polyethylene terephthalate (PET) thải để tổng hợp vật liệu khung hữu cơ (MOF) | 3 | 8/1/2016 | Tốt |
|  | Trương Thị Kim Huệ, Hóa K36 | Trần Minh Ngọc | Hóa | Nghiên cứu khả năng hấp phụ thuốc nhuộm của tro trấu trong dung dịch nước | GVCV hỗ trợ KP | 8/1/2016 | Tốt |
|  | Nguyễn Thị Phương Nhi - Hóa K36 | Lê Lâm Sơn | Hoá | Nghiên cứu xác định một số thành phần hóa học quan trọng trong nấm hoàng chi – phellinus linteus (Berk. et Curt.) Teng – trồng tại Việt Nam | GVCV hỗ trợ KP | 8/1/2016 | Tốt |
|  | Nguyễn Tường Diễm Châu – Hóa K36 | Lê Trung Hiếu | Hóa | Nghiên cứu tách chiết polysaccharide từ nấm sò trắng – pleurotus florida trồng tại Thừa Thiên Huế và tạo dẫn xuất sulfate hóa | GVCV hỗ trợ KP | 8/1/2016 | Tốt |
|  | Huỳnh Thiện, ĐLTN K36 | Bùi Thị Thu | ĐL-ĐC | Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế | 3 | 2/3/2016 | Tốt |
|  | Nguyễn Thị Chi, KTĐC K36 | Đỗ Quang Thiên | ĐL-ĐC | Đánh giá địa kỹ thuật chất lượng khối đá tuyến hầm đường bộ Phú Gia – Phước Tượng, tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất thời gian chống hộ, gia cố | 3 | 2/3/2016 | Tốt |
|  | Trần Thị Như Anh, Sinh K36 | Ngô Anh | Sinh | Nghiên cứu đa dạng thành phần loài nấm lớn ở Đại nội, thành phố Huế | 3 | 5/1/2016 | Tốt |
|  | Huỳnh Thị Minh Phương, CNSH K35 | Phạm Thị Ngọc Lan | Sinh | Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm men có hoạt tính lên men rượu từ vùng trồng dứa huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam | 3 | 4/1/2016 | Tốt |
|  | Ngô Thị Thùy Dung, CNSH K35 | Nguyễn Hoàng Lộc | Sinh | Nghiên cứu cải thiện mức độ biểu hiện của Endo-β-1,4-glucanase tái tổ hợp trong nấm men Pichia pastoris | 3 | 4/1/2016 | Khá |
|  | Phạm Phú Bình -CNSH K35 | Trương Thị Bích Phượng | Sinh | Nghiên cứu khả năng tạo củ bi in itro của cây Hoa chuông (Sinningia speciosa) phục vụ công tác nhân giống | GVCV hỗ trợ KP | 4/1/2016 | Tốt |
|  | Trần Thị Hồng Liên, Sinh K36 | Hoàng Đình Trung | Sinh | Nghiên cứu đa dạng thành phần loài và đặc điểm phân bố động vật đáy (Zoobenthos) ở vùng hạ lưu sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế | GVCV hỗ trợ KP | 31/3/16 | Tốt |
|  | Hoàng Thị Thủy Tiên, CNSH K35 | Nguyễn Minh Trí | Sinh | Tìm hiểu khả năng cải thiện môi trường - cảnh quang hồ nuôi cá ở một số điểm di tích bằng rau Dừa nước | GVCV hỗ trợ KP | 31/3/16 | Khá |
|  | Lê Thị Hoa Sen CNSH K35 | Phạm Thị Ngọc Lan | Sinh | Phân lập, tuyển chọn và đánh giá số lượng một số vi khuẩn cố định nitrogen từ đất chuyên canh rau màu tại xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế | GVCV hỗ trợ KP | 4/1/2016 | Tốt |
|  | Hà Thị Ngọc Anh, lớp KHMT K36A | Trần Anh Tuấn | Môi trường | Khảo sát hiện trạng tiêu dùng xanh tại các hộ gia đình ở phường An Cựu, thành phố Huế | 3 | 18/4/16 | Tốt |
|  | Huỳnh Thị Thanh Thủy, lớp KHMT K36B | Phạm Khắc Liệu | Môi trường | Đánh giá các tác động môi trường từ tập tục đốt vàng mã và đề xuất những giải pháp duy trì phù hợp | 3 | 18/4/16 | Không đạt |
|  | Nguyễn Duy Tùng –Kiến trúc K36 | Nguyễn Ngọc Tùng | Kiến trúc | Nghiên cứu ứng dụng thông gió ngang trong biệt thự Pháp ở thành phố Huế | 3 | 13/4/16 | Khá |
|  | Vương Đình Huy, Kiến trúc K36B | Nguyễn Văn Thái | Kiến trúc | Nghiên cứu và ứng dụng nhà ở chống bão- lụt (khu vực làng Bao Vinh, xã Hương Vinh, huyện ương Trà) | 3 | 13/4/16 | Đạt |
|  | Võ Đức Tiến – Kiến trúc K35 | Võ Quang Hoành | Kiến trúc | Nghiên cứu sử dụng các hoạ tiết, hoa văn vào hệ thống thong gió trong kiến trúc nhà ở ở Huế | GVCV hỗ trợ KP | 13/4/16 | Khá |
|  | Nguyễn Đăng Hoàng Hải -Kiến Trúc K36-A | Nguyễn Ngọc Tùng | Kiến trúc | Nghiên cứu thiết kế mô hình nhà liền kề Khu tập thể Triệu Quang Phục, TP Huế | GVCV hỗ trợ KP | 13/4/16 | Khá |
|  | Đỗ Hoàng Phước Ly, BC K36B | Đinh Khắc Quỳnh Giang | BC-TT | Vai trò phản biện xã hội của báo Tuổi trẻ thông qua một số sự kiện nổi bật năm 2014 | 3 | 28/12/15 | Khá |
|  | Kỳ Dương Nhật Linh – Sử K36 | Nguyễn Văn Quảng | Sử | Biến đổi của nghề làm tranh làng Sình trong bối cảnh hiện nay | 3 | 15/12/15 | Tốt |
|  | Đào Thị Như Quỳnh – ĐPH K36 | Trương Tuấn Vũ | Sử | Vai trò của cộng đồng người Hoa trong nền chính trị Cộng hòa Indonesia (1950-1998) | 3 | 15/12/2015 | Khá |
|  | Lê Thị Thanh Bình - CTXH K36 | Hồ Sỹ Thái | Sử | Thực trạng công tác đào tạo nghề cho người khuyết tật tại trung tâm Hi Vọng, thành phố Huế trong giai đoạn hiện nay (giai đoạn 2010-2015) | 3 | 24/12/15 | Tốt |
|  | Trần Văn Hùng, XHH K36 | Nguyễn Thị Anh Đào | XHH | Thực trạng tự học của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Khoa học – Đại học Huế hiện nay | 3 | 28/3/16 | Khá |
|  | Phạm Tấn Xuân Cao, Triết K36 | Nguyễn Việt Phương | Triết | Sự biểu hiện của hiện tượng học Husserl trong một số phạm trù của chủ nghĩa hiện sinh | 3 | 23/12/15 | Tốt |
|  | Phạm Khánh Linh, Triết K37 | Hà Lê Dũng | Triết | Khía cạnh văn hóa của nhà rường Huế | 3 | 23/12/15 | Tốt |
|  | **TỔNG** |  |  |  | **66** |  |  |