**MẪU 15/KHCN**

*(Kèm theo Quyết định số /ĐHQGHN-KHCN ngày tháng năm 2022 của ĐHQGHN)*

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

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

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH SẢN PHẨM**

**NHIỆM VỤ KH&CN CẤP ĐHQGHN**

*(Dành cho nhiệm vụ có sản phẩm KH&CN có chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật*

*có thể đo kiểm được)*

**I. Thông tin chung:**

1. Tên nhiệm vụ:

Mã số:

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

 Đơn vị chủ trì:

2. Tổng kinh phí thực hiện:

3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu:

Kết thúc:

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền:

4. Thời gian tiến hành thẩm định: *ngày … tháng… năm 20….*

**II. Nội dung kiểm tra, thẩm định:**

1. Kiểm tra, thẩm định chi tiết các sản phẩm của nhiệm vụ và tài liệu có liên quan đến sản phẩm của nhiệm vụ (*mẫu sản phẩm, hàng hóa, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất; tài liệu thiết kế; báo cáo thử nghiệm, ứng dụng; các văn bản đo đạc, kiểm tra, đánh giá thử nghiệm các sản phẩm KH&CN của nhiệm vụ được các cơ quan chuyên môn có chức năng phù hợp chứng nhận; các văn bản xác nhận khác có liên quan đến sản phẩm của nhiệm vụ)* gồm:

| **TT** | **Tên sản phẩm** | **Số lượng, khối lượng theo đặt hàng** | **Số lượng, khối lượng thực tế****thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

2. Mức độ đạt được của các chỉ tiêu chất lượng các sản phẩm so với đặt hàng:

| **TT** | **Tên sản phẩm**  | **Chỉ tiêu** **chất lượng** | **Đơn vị****đo** | **Theo****đặt hàng** | **Đã****thực hiện** | **Nhận xét**(đạt/chưa đạt…) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

3. Nhận xét chung:

4. Đánh giá chung về kết quả của nhiệm vụ:

(Nêu đánh giá chung, nhận xét về tính hình ứng dụng các kết quả của nhiệm vụ)

|  |  |
| --- | --- |
| **CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA** | **TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN GIA** |
| *(Họ, tên và chữ ký từng thành viên)* | *(Họ, tên và chữ ký)* |