**MẪU 14/KHCN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHQGHN ngày tháng năm 2022*

*của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)*

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng năm 20......* |

**PHIẾU NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KH&CN CẤP ĐHQGHN**

**PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG**

**1.1. Tên nhiệm vụ:**

**1.2. Mã số:**

**1.3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:**

**PHẦN II. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP KẾT QUẢ NHIỆM VỤ**

**2.1. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu**

2.1.1. Nhận xét chung

*(Đánh giá về định hướng/thiết kế nghiên cứu đã bám sát thuyết minh nhiệm vụ được phê duyệt; quá trình triển khai hợp lý, logic, hiệu quả; có tính sáng tạo, độc đáo; số liệu của nghiên cứu có tính mới, phù hợp với phương pháp nghiên cứu)*

2.1.2. Đánh giá (căn cứ ý kiến nhận xét để chấm điểm)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung đánh giá** | **Điểm tối đa** | **Điểm đánh giá** |
| **Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu** | **20** |  |
| - Bám sát định hướng và thiết kế nghiên cứu được phê duyệt trong thuyết minh trong việc giải quyết vấn đề nghiên cứu | 10 |  |
| - Sáng tạo, độc đáo và hiệu quả trong việc vận dụng các phương pháp nghiên cứu | 10 |  |
| **Tổng điểm** | |  |

2.1.3. Yêu cầu chỉnh sửa

**2.2. Nội dung nghiên cứu**

2.2.1. Nhận xét chung

*(Đánh giá nội dung nghiên cứu đã bám sát nội dung được phê duyệt trong thuyết minh; mức độ gắn với việc tạo ra được sản phẩm nghiên cứu đã đăng ký; tính mới, không trùng lặp với các nghiên cứu đã có ...)*

2.2.2. Đánh giá (căn cứ ý kiến nhận xét để chấm điểm)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung đánh giá** | **Điểm tối đa** | **Điểm đánh giá** |
| **Nội dung nghiên cứu** | **30** |  |
| - Bám sát nội dung đã được phê duyệt trong thuyết minh, thể hiện sự phù hợp với mục tiêu và phương pháp nghiên cứu | 10 |  |
| - Các nội dung và hoạt động KH&CN gắn kết và phù hợp với việc tạo ra sản phẩm nghiên cứu đã đăng ký | 10 |  |
| - Nội dung nghiên cứu đảm bảo được tính mới, không trùng lặp với các nghiên cứu đã có | 10 |  |
| **Tổng điểm** | |  |

2.2.3. Yêu cầu chỉnh sửa

**2.3. Kết quả nghiên cứu**

2.3.1. Nhận xét chung

*(Mức độ đáp ứng đúng yêu cầu đặt hàng của ĐHQGHN; mức độ đầy đủ của các yêu cầu khoa học hoặc/và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cần đạt của kết quả và sản phẩm nghiên cứu; chất lượng và trình độ KH&CN của kết quả/sản phẩm nghiên cứu so với đặc điểm và mặt bằng chung của các kết quả nghiên cứu đã có; mức độ khả thi và phù hợp với năng lực, tiềm lực nghiên cứu của người đề xuất và đơn vị chủ trì)*

2.3.2. Đánh giá (căn cứ ý kiến nhận xét để chấm điểm)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung đánh giá** | **Điểm tối đa** | **Điểm đánh giá** |
| **Kết quả nghiên cứu** | **40** |  |
| - Đáp ứng đúng yêu cầu đặt hàng của ĐHQGHN | 10 |  |
| - Các yêu cầu khoa học hoặc/và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cần đạt của kết quả và sản phẩm nghiên cứu được trình bày rõ ràng và phù hợp | 15 |  |
| - Thế hiện chất lượng và trình độ KH&CN ở mức cao hoặc khác biệt (so với đặc điểm và mặt bằng chung của các kết quả nghiên cứu đã có) | 15 |  |
| **Tổng điểm** | |  |

2.3.3. Yêu cầu chỉnh sửa

**2.4. Sản phẩm đào tạo**

2.4.1. Nhận xét chung

*(Học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia triển khai hoạt động cụ thể của nhiệm vụ, hướng nghiên cứu của luận văn, luận án phù hợp với hướng nghiên cứu của nhiệm vụ)*

2.4.2. Đánh giá (căn cứ ý kiến nhận xét để chấm điểm)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung đánh giá** | **Điểm tối đa** | **Điểm đánh giá** |
| **Hỗ trợ đào tạo** | **10** |  |
| - Có nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể cho NCS hoặc học viên cao học | 5 |  |
| - Nhiệm vụ luận án hoặc hướng nghiên cứu của nghiên cứu sinh/học viên cao học phù hợp với nhiệm vụ nghiên cứu | 5 |  |
| **Tổng điểm** | |  |

2.4.3. Yêu cầu chỉnh sửa

**PHẦN III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Tổng số điểm: /100

**Xếp loại**: **Xuất sắc** (≥ 90 điểm) **Đạt** (Từ 70 đến 89 điểm) **Không đạt** (< 70 điểm)

- Trường hợp mức xếp loại “Không đạt”, cần chỉ ra những nội dung, kết quả chưa đạt so với thuyết minh/hợp đồng:

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

(Ký ghi rõ họ, tên)