|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  **KHOA QUỐC TẾ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng năm* |

**PHIẾU NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ**

(Dành cho phản biện)

**PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG**

* 1. **Tên đề tài:**
  2. **Mã số:**

**1.3. Chủ nhiệm đề tài:**

**PHẦN II. KẾT QUẢ, HÌNH THỨC, CẤP ĐỘ CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO**

**2.1. Kết quả nghiên cứu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên sản phẩm** | **Yêu cầu khoa học hoặc/và chỉ tiêu** | | **Đánh giá chung** *(Xuất sắc, tốt, đạt, không đạt)* |
| **Đăng ký** | **Đạt được** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**2.2. Kết quả sản phẩm công bố**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Sản phẩm** | **Tình trạng** *(Đã in/ chấp nhận in/ đã nộp đơn/ đã được chấp nhận đơn hợp lệ/ đã được cấp giấy xác nhận SHTT/ xác nhận sử dụng sản phẩm* | **Ghi địa chỉ và cảm ơn sự tài trợ của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN đúng quy định** | **Đánh giá chung** *(Xuất sắc, tốt, đạt, không đạt)* |
|  |  |  |  |  |

**PHẦN III. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Sản phẩm** | **Điểm tối đa** | **Điểm đánh giá** |
| **1** | **Mục tiêu**  ………………………………………………………………  ……………………………………………………………..  ……………………………………………………………..  …………………………………………………………… | **10** |  |
| **2** | **Kết quả đạt được về nội dung, yêu cầu khoa học của các sản phẩm như đã đăng ký**  ………………………………………………………………  ……………………………………………………………..  ……………………………………………………………..  …………………………………………………………… | **20** |  |
| **3** | **Chất lượng báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài** ………………………………………………………………  ……………………………………………………………..  ……………………………………………………………..  …………………………………………………………… | **20** |  |
| **4** | **Sản phẩm hỗ trợ đào tạo** | **10** |  |
|  | Nghiên cứu sinh |  |  |
|  | Thạc sĩ |  |  |
| **4** | **Hình thức và cấp độ công bố kết quả** ………………………………………………………………  ……………………………………………………………..  ……………………………………………………………..  …………………………………………………………… | **30** |  |
| **5** | **Các kết quả vượt trội** (điểm thưởng) | **10** |  |
| Vượt về sản phẩm ứng dụng |  |  |
| Vượt về ấn phẩm công bố quốc tế/ sách chuyên khảo |  |  |
|  | **Tổng** | **100** |  |

**Xếp loại** *(gạch bỏ từ không phù hợp):*

**Xuất sắc** (> 90 điểm) **Tốt** (80-90 điểm)

**Đạt** (50-79) **Không đạt** (< 50 điểm)

* Mức đạt trở lên yêu cầu được điểm tối đa ở mục 4.
* Trường hợp mức xếp loại “Không đạt”, cần chỉ ra những nội dung, kết quả chưa đạt so với thuyết minh/hợp đồng:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Người đánh giá**  (ký, ghi rõ họ, tên) |