|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH |  | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH** | |  |
| **TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN** |  |  |  |  |
| **KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ** | *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2017* | | |  |
| \*\*\* |  |
| Số:/QĐ-TTPTKHCNT |  |  |  |  |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thành lập Hội đồng khoa học thuộc**

**Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ**



\_\_\_\_\_\_

**GIÁM ĐỐC**

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

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc

hội;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý Khoa học và Phát triển dự án.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thành lập Hội đồng khoa học thuộc Trung tâm Phát triển Khoahọc và Công nghệ Trẻ, Hội đồng gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch, 20 Thành viên và 02 Thư ký (danh sách đính kèm).

**Điều 2.** Chức năng, nhiệm vụcủa Hội đồng khoa học bao gồm:

1. Tham gia xét duyệt những sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ thuộc sự quản lý của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.
2. Chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn trong việc xét tuyển, thẩm định, đánh giá nghiệm thu các đề tài khoa học công nghệ của tập thể, cá nhân thuộc các chương trình cho Trung tâm quản lý.
   1. Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực nghiên cứu; phương hướng phát triển khoa học và công nghệ; định hướng giải pháp xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ của các chương trình thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

**Điều 3.** Nhiệm kỳcông tác và bộphận quản lý khoa học và công nghệ:

1. Nhiệm kỳ công tác của Hội đồng khoa học thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ là 05 năm.
2. Các thành viên của Hội đồng khoa học có thể thay đổi trong nhiệm kỳ tùy theo tình hình thực tế hoạt động.
3. Phòng Quản lý khoa học và phát triển dự án có nhiệm vụ quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, là đầu mối trình Ban Giám đốc phê duyệt các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ hàng năm.

**Điều 4.** . Phòng Quản lý khoa học và phát triển dựán, các Ông/Bà có tên

* Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.



**Nơi nhận:**

**GIÁM ĐỐC**

* Như điều 1;
* Lưu (VP).

**Đoàn Kim Thành**

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC THUỘC**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Đính kèm Quyết định số: | /QĐ-TTPTKHCNT ngày | | | tháng 5 năm 2017 | |  |
|  | của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ) | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |
| **STT** | **HỌC VÀ TÊN** |  | **CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ** | | | **CHỨC** |  |
|  | **CÔNG TÁC** | |  | **DANH** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật | | |  |  |
| 1 | PGS.TS Lê Văn Cảnh |  | Xây dựng - Trường Đại học | | | Chủ tịch |  |
|  |  |  | Quốc tế - ĐHQG TP.HCM | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | Phó trưởng phòng Thí nghiệm trí | | |  |  |
| 2 | PGS.TS Trần Minh Triết |  | tuệ nhân tạo - Trường Đại học | | | Phó chủ tịch |  |
|  | Khoa học Tự nhiên - ĐHQG | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP.HCM |  |  |  |  |
|  |  |  | Phó Giám đốc Trung tâm | | |  |  |
|  |  |  | Nghiên cứu Đạo đức học, Phó | | |  |  |
| 3 | PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân |  | Khoa Nhân học - Trường Đại | | | Phó chủ tịch |  |
|  |  |  | học Khoa học Xã hội và Nhân | | |  |  |
|  |  |  | văn - ĐHQG TP.HCM | |  |  |  |
|  |  |  | Trưởng Khoa Kỹ thuật Hóa học | | |  |  |
| 4 | GS.TS Phan Thanh Sơn Nam |  | - Trường Đại học Bách Khoa - | | | Thành viên |  |
|  |  |  | ĐHQG TP.HCM | |  |  |  |
| 5 | PGS.TS Từ Diệp Công Thành |  | Phó Ban Khoa học Công nghệ - | | | Thành viên |  |
|  | ĐHQG TP.HCM | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |
| 6 | PGS.TS Huỳnh Văn Sơn |  | Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học Xã | | | Thành viên |  |
|  | hội Việt Nam | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |
| 7 | PGS.TS Nguyễn Đức Lộc |  | Trưởng Khoa Khoa học Quản lý | | | Thành viên |  |
|  | - Trường Đại học Thủ Dầu Một | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | Trưởng Phòng Thí nghiệm Hóa | | |  |  |
| 8 | PGS.TS Nguyễn Phúc Cẩm Tú | | phân tích, | Khoa Thủy | Sản - | Thành viên |  |
| Trường Đại học Nông Lâm | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP.HCM |  |  |  |  |
|  |  |  | Giảng viên Khoa Vật lý - Vật lý | | |  |  |
| 9 | PGS.TS Vũ Thị Hạnh Thu |  | kỹ thuật | - Trường Đại học | | Thành viên |  |
|  | Khoa học Tự nhiên - ĐHQG | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP.HCM |  |  |  |  |
| 10 | PGS.TS Đỗ Thị Hồng Tươi |  | Giảng viên Khoa Dược - Đại học | | | Thành viên |  |
|  | Y Dược TP.HCM | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |
| 11 | TS Đinh Minh Hiệp |  | Trưởng Ban Quản lý Khu Nông | | | Thành viên |  |
|  | nghiệp Công nghệ Cao TP.HCM | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần | | |  |  |
| 12 | TS Võ Văn Khang |  | Phát triển Truyền thông và Công | | | Thành viên |  |
|  |  |  | nghệ Việt Nam | |  |  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giám đốc Phát triển Kỹ thuật |  |  |
| 13 | TS Lê Tiến Dũng | ngành Hạt giống công nghệ sinh | Thành viên |  |
| học - Công ty TNHH Dekald |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Việt Nam |  |  |
|  |  | Giám đốc Trung tâm Ứng dụng |  |  |
|  |  | các hợp chất tự nhiên có hoạt |  |  |
| 14 | TS Nguyễn Thị Bạch Huệ | tính sinh học - Trường Đại học | Thành viên |  |
|  |  | Khoa học Tự nhiên - ĐHQG |  |  |
|  |  | TP.HCM |  |  |
|  |  | Viện trưởng Viện Công nghệ |  |  |
| 15 | TS Trần Hoàng Dũng | Gen - Trường Đại học Nguyễn | Thành viên |  |
|  |  | Tất Thành |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Phó Viện trưởng Viện Công |  |  |
| 16 | TS Trịnh Ngọc Nam | nghệ Sinh học Thực phẩm - | Thành viên |  |
| Trường Đại học Công nghiệp |  |
|  |  |  |  |
|  |  | TP.HCM |  |  |
|  |  | Trưởng Khoa Đô thị học - |  |  |
| 27 | TS Trương Hoàng Trương | Trường Đại học Khoa học Xã | Thành viên |  |
| hội và Nhân văn - ĐHQG |  |
|  |  |  |  |
|  |  | TP.HCM |  |  |
|  |  | Trưởng Khoa Xây dựng và Phát |  |  |
| 18 | TS Nguyễn Huy Cung | triển Nông thôn - Trường Đại | Thành viên |  |
|  |  | học Công nghệ TP. HCM |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 19 | TS Lưu Nguyễn Nam Hải | Giám đốc Dự án Tập đoàn Y | Thành viên |  |
| Khoa Hoàn Mỹ9 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Trưởng Phòng Khoa học Công |  |  |
| 20 | TS Bạch Long Giang | nghệ - Trường Đại học Nguyễn | Thành viên |  |
|  |  | Tất Thành |  |  |
|  |  | Phó Trưởng Khoa Sinh học - |  |  |
| 21 | TS Trương Hải Nhung | Công nghệ Sinh học - Trường | Thành viên |  |
| Đại học Khoa học Tự nhiên - |  |
|  |  |  |  |
|  |  | ĐHQG TP.HCM |  |  |
|  |  | Giảng viên Khoa Môi trường - |  |  |
| 22 | TS Đào Nguyên Khôi | Trường Đại học Khoa học Tự | Thành viên |  |
|  |  | nhiên - ĐHQG TP.HCM |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 23 | TS Nguyễn Phúc Cảnh | Giảng viên Trường Đại học Kinh | Thành viên |  |
| tế TP.HCM |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học |  |  |
| 24 | CN Trần Đình Phước | và Phát triển Dự án - Trung tâm | Thư ký |  |
| Phát triển Khoa học và Công |  |
|  |  |  |  |
|  |  | nghệ Trẻ |  |  |
|  |  | Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học |  |  |
| 25 | CN Hoàng Sơn Giang | và Phát triển Dự án - Trung tâm | Thư ký |  |
| Phát triển Khoa học và Công |  |
|  |  |  |  |
|  |  | nghệ Trẻ |  |  |

