####  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP** **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

**DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CỦA SINH VIÊN NĂM 2017**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên đề tài - mã số** | **Chủ nhiệm đề tài** | **Thời gian thực hiện** | **Kinh phí** |
| 1.
 | Tổ chức hoạt động dạy học bằng thí nghiệm trong môn Khoa học ở tiểu học - mã số SPD2017. 02. 01 | SV. Nguyễn Nhựt Thanh – Lớp ĐHGDTHCLC14AGVHD: TS. Phạm Đình Văn | 2017 | 6.000.000 |
|  | Biện pháp tạo hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi khám phá khoa học về các hiện tượng tự nhiên ở một số trường mầm non, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - mã số SPD2017.02.02 | SV. Nguyễn Thị Xuân Đào – Lớp ĐHGDMN14FGVHD: ThS.Nguyễn Thị Thanh Nguyệt | 2017 | 6.000.000 |
|  | Thực trạng việc chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi vào lớp 1 của phụ huynh ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - mã số SPD2017.02.03 | SV. Nguyễn Thảo Nhi – Lớp ĐHGDMN14AGVHD: Nguyễn Thị Thanh Nguyệt | 2017 | 6.000.000 |
|  | Thiết kế bài giảng E-Learning cho chủ đề phân số ở Toán 4 - mã số SPD2017.02.04 | SV. Văng Minh Thành – Lớp ĐHGDTHCLC14AGVHD: ThS. Nguyễn Hữu Duyệt | 2017 | 5.000.000 |
|  | Xây dựng trò chơi luyện viết chữ cho học sinh lớp 1 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - mã số SPD2017.02.05 | SV. Phạm Thị Thắm – Lớp ĐHGDTH14KGVHD: ThS. Lê Thị Mai An | 2017 | 6.000.000 |
|  | Chữa lỗi chính tả phương ngữ cho học sinh lớp 3 các trường tiểu học thành phố Cao Lãnh - mã số SPD2017.02.06 | SV. Lý Thị Ngọc Hoa – Lớp ĐHGDTHCLC14AGVHD: TS. Nguyễn Văn Bản | 2017 | 6.000.000 |
|  | Biện pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh lớp 4 các trường tiểu học tại thành phố Cao Lãnh qua dạy học phân môn Luyện từ và câu - mã số SPD2017.02.07 | SV. Thị Diểm Xuân – Lớp ĐHGDTH15BGVHD: TS. Nguyễn Văn Bản | 2017 | 6.000.000 |
|  | Giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp hiện nay - mã số SPD2017.02.08 | SV. Lê Trung Nhiệm – Lớp ĐHGDCT15BGVHD: TS. Nguyễn Công Lập | 2017 | 6.000.000 |
|  | Mô hình công tác xã hội trong bệnh viện tại bệnh viện tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp - mã số SPD2017.02.09 | SV. Nguyễn Thanh Phong – Lớp ĐHCTXH14GVHD: ThS. Đỗ Thị Thảo | 2017 | 6.000.000 |
|  | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp - mã số SPD2017.02.10 | SV. Thái Thị Yến Khoa – Lớp ĐHQTKD14GVHD: ThS. Nguyễn Thanh Tùng | 2017 | 5.000.000 |
|  | Phân tích chuỗi giá trị nhãn IDO tỉnh Đồng Tháp - mã số SPD2017.02.11 | SV. Thái Huỳnh Lệ Thương – Lớp ĐHQTKD14GVHD: ThS. Nguyễn Ngọc Trân | 2017 | 5.000.000 |
|  | Nghiên cứu hành vi sử dụng Facebook của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp - mã số SPD2017.02.12 | SV. Nguyễn Thị Nở - Lớp ĐHKT14BGVHD: ThS. Lê Thị Loan | 2017 | 5.000.000 |
|  | Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành hàng rau cải bắp huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp - mã số SPD2017.02.13 | SV. Trần Hồ Công Lực – Lớp ĐHTCNH14AGVHD: ThS. Nguyễn Ngọc Trân | 2017 | 5.000.000 |
|  | Phân tích chuỗi giá trị xoài cát Hòa Lộc tỉnh Đồng Tháp - mã số SPD2017.02.14 | SV. Đỗ Minh Đông – Lớp ĐHQTKD14GVHD: ThS. Phạm Ánh Tuyết | 2017 | 5.000.000 |
|  | Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình trồng nấm rơm tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp - mã số SPD2017.02.15 | SV. Dương Minh Thông - Lớp ĐHTCNH14AGVHD: ThS. Nguyễn Thị Bích Thuận | 2017 | 5.000.000 |
|  | Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng nói của sinh viên lớp tiếng Anh tăng cường bậc hai, Khoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Đồng Tháp - mã số SPD2017.02.16 | SV. Huỳnh Trần Kim Uyên - Lớp ĐHSANH15BGVHD: ThS. Phạm Văn Tặc | 2017 | 6.000.000 |
|  | Thực trạng sử dụng trò chơi trong các tiết học tiếng Anh cho học sinh khối 10 Trường Trung học phổ thông Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp - mã số SPD2017.02.17 | SV. Nguyễn Trung Thương - Lớp ĐHSANH15AGVHD: ThS. Phạm Văn Tặc | 2017 | 6.000.000 |
|  | Thực trạng sử dụng tiếng Anh khi làm việc nhóm của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, Trường Đại học Đồng Tháp - mã số SPD2017.02.18 | SV. Nguyễn Cao Minh – Lớp ĐHANH14GVHD: TS. Đỗ Minh Hùng | 2017 | 5.000.000 |
|  | Thực trạng học tiếng Anh bậc tiểu học trong các lớp Tiếng Anh tăng cường tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - mã số SPD2017.02.19 | SV. Lê Thị Bích Hường – Lớp ĐHSANH15AGVHD: ThS. Bùi Thị Kim Hằng | 2017 | 6.000.000 |
|  | Tiểu thuyết *“SBC là Săn bắt chuột”* của Hồ Anh Thái từ góc nhìn diễn ngôn - mã số SPD2017.02.20 | SV. Nguyễn Chí Thiện – Lớp ĐHSVAN14BGVHD: ThS. Nguyễn Phan Phương Uyên | 2017 | 6.000.000 |
|  | Yếu tố kì ảo trong truyện ngắn của Y Ban - mã số SPD2017.02.22 | SV. Nguyễn Hoàng Tú – Lớp ĐHSVAN15AGVHD: ThS. Lê Thị Thu Trang | 2017 | 5.000.000 |
|  | Những thể nghiệm cách tân thơ Việt Nam đương đại qua sáng tác của Phan Huyền Thư - mã số SPD2017.02.23 | SV. Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp ĐHSVAN14BGVHD: TS. Nguyễn Thị Chính | 2017 | 5.000.000 |
|  | Hành động từ chối trong giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp - mã số SPD2017.02.24 | SV. Ngô Thị Kim Anh - Lớp ĐHSVAN14AGVHD: TS. Trần Thanh Vân | 2017 | 5.000.000 |
|  | Sử dụng bản đồ trong quá trình học tập của sinh viên ngành sư phạm Địa lý, Trường Đại học Đồng Tháp - mã số SPD2017.02.25 | SV. Võ Thị Kim Tuyền – Lớp ĐHSĐIA15AGVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân | 2017 | 6.000.000 |
|  | Đánh giá sự biến động về việc sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010 - 2015 - mã số SPD2017.02.26 | SV. Huỳnh Ngọc Linh – Lớp ĐHSĐIA15AGVHD: TS. Trịnh Phi Hoành | 2017 | 6.000.000 |
|  | Bảo tồn và phát triển làng nghề bánh tráng xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang - mã số SPD2017.02.28 | SV. Trang Thị Trân Châu – Lớp ĐHVNH14AGVHD: ThS. Lê Thị Thanh Yến | 2017 | 6.000.000 |
|  | Xây dựng hệ thống bài tập cân bằng hợp chất ít tan dùng bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường phổ thông - mã số SPD2017.02.29 | SV. Phan Thị Ngọc Linh – Lớp ĐHSHOA14AGVHD: ThS. Hồ Sỹ Linh | 2017 | 6.000.000 |
|  | Nghiên cứu cấu trúc của các nhóm nguyên tử MnB−/0/+ bằng hoá học lượng tử tính toán - mã số SPD2017.02.30 | SV. Huỳnh Bạch Phúc Hậu – Lớp ĐHSHOA14BGVHD: TS. Trần Văn Tân | 2017 | 5.000.000 |
|  | Xây dựng các tình huống có vấn đề trong dạy học phần hidrocacbon no hóa học hữu cơ lớp 11 - mã số SPD2017.02.31 | SV. Phan Minh Nhựt – Lớp ĐHSHOA14AGVHD: ThS. Trần Thị Ngọc Anh | 2017 | 6.000.000 |
|  | Điều chế vật liệu bentonit biến tính bởi Fe/CTAB và khảo sát khả năng xử lý xanh methylen và phosphat trong nước - mã số SPD2017.02.32 | SV. Lê Tấn Tài – Lớp ĐHSHOA14BGVHD: TS. Bùi Văn Thắng | 2017 | 7.000.000 |
|  | Nghiên cứu biến tính 13X zeolite bởi các ion kim loại Cu2+­­, Ni2+ và khảo sát quá trình hấp phụ Chlor trong nước - mã số SPD2017.02.33 | SV. Nguyễn Hoàng Long – Lớp ĐHSHOA14BGVHD: ThS. Trần Hoài Lam | 2017 | 7.000.000 |
|  | Khảo sát hiệu quả các loại thuốc trừ sâu có nguồn gốc thảo mộc trong sản xuất rau an toàn tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp - mã số SPD2017.02.34 | SV. Trần Văn Quốc – Lớp ĐHSSINH15AGVHD: ThS. Phạm Văn Hiệp | 2017 | 7.000.000 |
|  | Điều tra thành phần loài và giá trị sử dụng của thực vật rừng ngập mặn ở xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau - mã số SPD2017.02.35 | SV. Lê Thị Thu Hương – Lớp ĐHSSINH15AGVHD: ThS. Lư Ngọc Trâm Anh | 2017 | 7.000.000 |
|  | Khảo sát tính IBN của đại số đường đi Leavitt với hệ tử trên trường - mã số SPD2017.02.36 | SV. Vũ Nhân Khánh – Lớp ĐHSTOAN14BGVHD: ThS. Ngô Tấn Phúc | 2017 | 6.000.000 |
|  | Khảo sát tập lũy đẳng trong đại số đường đi Leavitt với hệ tử trên trường - mã số SPD2017.02.37 | SV. Phạm Thị Hương Trà – Lớp ĐHSTOAN15AGVHD: ThS. Ngô Tấn Phúc | 2017 | 6.000.000 |
|  | Khảo sát một số vi phân suy rộng và áp dụng vào bài toán tối ưu - mã số SPD2017.02.38 | SV. Đặng Thị Bích Vân – Lớp ĐHSTOAN14BGVHD: ThS. Võ Đức Thịnh | 2017 | 6.000.000 |
|  | Nghiên cứu giải thuật trên máy tính cầm tay để giải một số dạng câu hỏi trắc nghiệm môn toán trunghọc phổ thông - mã số SPD2017.02.39 | SV. Hoàng Công Hưng – Lớp ĐHSTOAN14BGVHD: TS. Lê Trung Hiếu | 2017 | 5.000.000 |
|  | Nghiên cứu tính ổn định nghiệm của hệ phương trình vi phân phụ thuộc thời gian và ứng dụng - mã số SPD2017.02.40 | SV. Trần Ngọc Hiệp – Lớp ĐHSTOAN14BGVHD: TS. Lê Trung Hiếu | 2017 | 6.000.000 |
|  | Áp dụng của Định lí Krasnoselkii vào hệ phương trình đại số - mã số SPD2017.02.41 | SV. Ngô Thị Kim Ngọc – Lớp CĐSTOAN15AGVHD: TS. Nguyễn Văn Dũng | 2017 | 5.000.000 |
|  | Khảo sát fractal đa trị trong không gian b-metric - mã số SPD2017.02.42 | SV. Nguyễn Thị Cẫm Nhung – Lớp ĐHSTOAN14BGVHD: TS. Nguyễn Văn Dũng | 2017 | 5.000.000 |
|  | Nghiên cứu sự hội tụ của dãy lặp Mann cho ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện *(E)* trong không gian Banach sắp thứ tự – mã số SPD2017.02.43 | SV. Phạm Ái Lam – Lớp ĐHSTOAN14AGVHD: ThS. Nguyễn Trung Hiếu | 2017 | 6.000.000 |
|  | Ủ phân compost có cấp khí bằng quạt để xử lý bùn thải hữu cơ của nhà máy chế biến thủy sản - mã số SPD2017.02.44 | SV. Nguyễn Văn Toàn – Lớp ĐHKHMT14BGVHD: ThS. Nguyễn Thị Hải Lý | 2017 | 7.000.000 |
|  | Xử lý nước thải làng nghề làm bún bằng chất keo tụ từ hạt chùm ngây - mã số SPD2017.02.45 | SV. Nguyễn Văn Hoài Phong – Lớp ĐHKHMT14AGVHD: ThS. Huỳnh Thị Thanh Trúc | 2017 | 7.000.000 |
|  | Tình hình nhiễm khuẩn E.Coli, Coliforms trong một số loại nước uống ở khu vực phường 6, thành phố Cao Lãnh - mã số SPD2017.02.46 | SV. Trương Chí Cường – Lớp ĐHKHMT14AGVHD: ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Như | 2017 | 7.000.000 |
|  | Xác định loại thức ăn phù hợp trong nuôi ốc bươu đen thương phẩm (Pila polita, Deshayes, 1830) - mã số SPD2017.02.47 | SV. Phan Hửu Hiệp – Lớp ĐHNTTS14AGVHD: ThS. Nguyễn Hữu Tân | 2017 | 6.000.000 |
|  | Xác định mật độ nuôi cá trê vàng (Clarias macrocephalus) trong hệ thống tuần hoàn - mã số SPD2017.02.48 | SV. Nguyễn Văn Vũ Phương – Lớp ĐHNTTS14AGVHD: ThS. Nguyễn Thị Hồng Nho | 2017 | 6.000.000 |
|  | Quản lý chất lượng nước nuôi cá trê vàng (Clarias macrocephalus) trong hệ thống tuần hoàn – mã số SPD2017.02.49 | SV. Nguyễn Dương Thoại – Lớp ĐHNTTS15AGVHD: ThS. Nguyễn Thị Hồng Nho | 2017 | 6.000.000 |
|  | **Tổng** |  | 274.000.000 |

 Danh mục gồm **47** đề tài NCKH của sinh viên với tổng kinh phí là **274.000.000đ** ***( Hai trăm bảy mươi bốn triệu đồng*) ./.**

 **.**