|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH**  \*\*\*  Số: 3282-TB/TĐTN-VP | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2017* |  |

**THÔNG BÁO SỐ 2**

**V/v công bố kết quả Hội thu đề tài tham gia Giải thưởng**

**Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ XIX năm 2017**

-------------------

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 170-KHLT/ĐTN-ĐHQG ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Ban Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ XIX năm 2017; căn cứ kết quả Hội thu đề tài của Ban tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka ngày 30 tháng 9 năm 2017, Ban tổ chức Giải thưởng thông báo kết quả hội thu đề tài Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần XIX năm 2017, cụ thể như sau:

- Tổng số đề tài đăng kí tham gia Giải thưởng năm 2017 là **777** đề tài của **85** trường Đại học, Cao đẳng, Học viện thuộc **19** tỉnh thành, trong đó đó có **40** trường thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh và **45** trường thuộc các tỉnh thành khác trong cả nước. Tổng số thí sinh tham gia Giải thưởng là **1758** thí sinh.

1. **Số lượng đề tài chia theo lĩnh vực:**

Chia theo lĩnh vực dự thi, số lượng đề tài ở 12 lĩnh vực cụ thể như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stt** | **Lĩnh vực** | **Số lượng đề tài** |
| 1 | Kinh tế | 191 |
| 2 | Kỹ thuật | 88 |
| 3 | Công nghệ Hóa - Dược | 77 |
| 4 | Xã hội và Nhân văn | 62 |
| 5 | Tài nguyên và Môi trường | 61 |
| 6 | Hành chính - Pháp lý | 60 |
| 7 | Công nghệ Sinh - Y sinh | 56 |
| 8 | Giáo dục | 53 |
| 9 | Công nghệ Thông tin | 45 |
| 10 | Quy hoạch - Kiến trúc - Xây dựng | 31 |
| 11 | Nông Lâm Ngư nghiệp | 30 |
| 12 | Công nghệ thực phẩm | 23 |
| **Tổng cộng** | | **777** |

**2. Số lượng đề tài chia theo đơn vị:**

Chia theo đơn vị đăng kí tham gia Giải thưởng, số lượng đề tài cụ thể ở từng đơn vị như sau:

***2.1. Các trường ở thành phố Hồ Chí Minh:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên đơn vị** | **Số lượng đề tài** |
| 1 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM | 97 |
| 2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. HCM | 82 |
| 3 | Trường Đại học Mở TP. HCM | 46 |
| 4 | Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP. HCM | 41 |
| 5 | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM | 36 |
| 6 | Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM | 26 |
| 7 | Trường Đại học Luật TP. HCM | 21 |
| 8 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP. HCM | 20 |
| 9 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 18 |
| 10 | Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM | 17 |
| 11 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM | 17 |
| 12 | Trường Đại học Kinh tế TP. HCM | 16 |
| 13 | Đại học An ninh Nhân dân | 12 |
| 14 | Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM | 12 |
| 15 | Trường Đại học Sư phạm TP. HCM | 12 |
| 16 | Trường Đại học Sài Gòn | 11 |
| 17 | Trường Đại học Y Dược TP. HCM | 11 |
| 18 | Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM | 10 |
| 19 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 10 |
| 20 | Trường Đại học Văn Hiến | 09 |
| 21 | Trường Đại học Văn Lang | 09 |
| 22 | Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở II | 08 |
| 23 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP. HCM | 07 |
| 24 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. HCM | 06 |
| 25 | Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM | 05 |
| 26 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng | 05 |
| 27 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 04 |
| 28 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM | 04 |
| 29 | Đại Học Cảnh Sát Nhân dân | 03 |
| 30 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 03 |
| 31 | Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM | 03 |
| 32 | Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại | 02 |
| 33 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM | 02 |
| 34 | Học viện Hành chính Quốc gia - Cơ sở phía Nam | 02 |
| 35 | Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. HCM | 01 |
| 36 | Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II | 01 |
| 37 | Trường Đại học Lao động Xã hội - Cơ sở II | 01 |
| 38 | Trường Cao đẳng Công thương TP. HCM | 01 |
| 39 | Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 01 |
| 40 | Học viện Hàng không Việt Nam | 01 |
| **Tổng cộng:** | | **593** |

***2.2. Các trường ở các tỉnh thành khác trong cả nước:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **STT** | **Tên đơn vị** | **Số lượng đề tài** |
| 1 | Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội) | 14 |
| 2 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 12 |
| 3 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) | 12 |
| 4 | Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) | 10 |
| 5 | Khoa Y Dược - ĐHQG Hà Nội | 09 |
| 6 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | 09 |
| 7 | Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) | 09 |
| 8 | Trường Đại Học Quảng Nam | 08 |
| 9 | Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội | 08 |
| 10 | Trường Đại học Cần Thơ | 07 |
| 11 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | 07 |
| 12 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) | 07 |
| 13 | Viện Đại học Mở Hà Nội | 07 |
| 14 | Học viện Tài Chính (Hà Nội) | 05 |
| 15 | Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng | 05 |
| 16 | Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội | 04 |
| 17 | Trường Đại học Trà Vinh | 04 |
| 18 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 03 |
| 19 | Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội | 03 |
| 20 | Trường Đại học Công Đoàn (Hà Nội) | 03 |
| 21 | Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) | 03 |
| 22 | Trường Đại học Hà Nội | 03 |
| 23 | Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội | 03 |
| 24 | Trường Đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk) | 03 |
| 25 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế | 02 |
| 26 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội | 02 |
| 27 | Trường Đại học Quảng Bình | 02 |
| 28 | Trường Đại học Tài chính Kế toán (Quảng Ngãi) | 02 |
| 39 | Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng | 02 |
| 30 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội) | 01 |
| 31 | Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long) | 01 |
| 32 | Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (Lâm Đồng) | 01 |
| 33 | Trường Cao đẳng Y tế Huế (Thừa Thiên Huế) | 01 |
| 34 | Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | 01 |
| 35 | Trường Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng) | 01 |
| 36 | Trường Đại học Hà Tĩnh | 01 |
| 37 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) | 01 |
| 38 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng | 01 |
| 39 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế | 01 |
| 40 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 01 |
| 41 | Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) | 01 |
| 42 | Trường Đại học Việt - Đức (Bình Dương) | 01 |
| 43 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (Vĩnh Long) | 01 |
| 44 | Trường Đại học Đồng Tháp | 01 |
| 45 | Trường Đại học Tiền Giang | 01 |
| **Tổng cộng:** | | **184** |

Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh phê bình Ban thường vụ Đoàn các trường sau chưa thật sự nỗ lực tạo môi trường cho sinh viên nghiên cứu khoa học và có đề tài tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka.

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị** |
| 1 | Đoàn trường Đại học Công nghệ Sài Gòn |
| 2 | Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM |
| 3 | Đoàn trường Đại học Hoa Sen |
| 4 | Đoàn trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP. HCM |
| 5 | Đoàn trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM |
| 6 | Đoàn trường Đại học Công nghệ Thông tin Gia định |

**3. Thông tin vòng bán kết:**

* 1. ***Thời gian***: Từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017.
  2. ***Địa điểm*:** Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

**4. Hội trại Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka năm 2017**

Nhằm tạo điều kiện giúp các bạn sinh viên nghiên cứu khoa học có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, Ban tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XIX năm 2017 tổ chức Hội trại Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka.

***5.1. Thời gian*:** Ngày 11/11 đến 12/11/2017 (Thứ bảy, Chủ nhật).

***5.2. Địa điểm*:** Resort Biển Đá Vàng, tỉnh Bình Thuận.

***5.3. Số lượng*:** 300 người.

***4.4. Đối tượng*:**

- Sinh viên tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka;

- Thành viên các câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ đơn vị thường trực Ban tổ chức Giải thưởng:

**TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ**

*Đ/c: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh*

*ĐT:* ***028.38.233363*** *-* ***028.38.230780,*** *Email:*[***khoahoctre@gmail.com***](mailto:khoahoctre@gmail.com)

***Web:*** [***www.khoahoctre.com.vn***](http://www.khoahoctre.com.vn)

**Nơi nhận:**

- TW Đoàn TNCS HCM; (để b/c)

- TW Hội Sinh viên VN; (để b/c)

- Bộ KH&CN Việt Nam;

- Bộ GD&ĐT Việt Nam;

- Các tỉnh, thành Đoàn;

- Thường trực Thành Đoàn TP.HCM;

- Ban Thư ký Hội Sinh viên TP.HCM;

- Ban KHCN ĐHQG TP. HCM;

- Thành viên BCĐ, BTC;

- Các Ban, Văn phòng Thành Đoàn TP.HCM;

- BGH, Phòng QLKH các trường;

- Đoàn TN, Hội SV các trường ĐH, CĐ;

- Lưu (VT-LT).

|  |
| --- |
| **TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN**  **KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  PHÓ VĂN PHÒNG  (đã ký)  **Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên** |