|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **ĐẠI HỌC HUẾ** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC HUẾ**

**ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ**

1. Họ tên thành viên hội đồng:

2. Nơi công tác:

3. Tên đề tài, mã số:

4. Chủ nhiệm đề tài:

5. Đon vị chủ trì:

6. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm):

7. Ngày họp: 8. Địa điểm:

9. Đánh giá của thành viên hội đồng:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tiêu chí và nội dung đánh giá** | **Điểm tối đa** | **Điểm đánh giá** | **Ghi chú** |
|  | **Mức độ đạt được các mục tiêu trong thuyết minh** | **15** |  |  |
|  | **Mức độ thực hiện đầy đủ các nội dung trong thuyết minh** | **15** |  |  |
|  | **Số lượng và chất lượng sản phẩm** | **25** |  |  |
|  | - Đạt so với thuyết minh | (15) |  |  |
|  | - Vượt số lượng so với thuyết minh | (5) |  |  |
|  | - Vượt trội về chất lượng *(có bài báo quốc tế uy tín; có sản phẩm đã được ứng dụng, chuyển giao hay đăng ký SHTT;…)* | (5) |  |  |
|  | **Chất lượng các kết quả nghiên cứu** | **25** |  |  |
|  | - Có tính mới | (10) |  |  |
|  | - Có đóng góp về khoa học | (10) |  |  |
|  | - Có ý nghĩa thực tiễn | (5) |  |  |
|  | **Chất lượng báo cáo tổng kết** | **20** |  |  |
|  | - Nội dung đầy đủ, hoàn chỉnh | (10) |  |  |
|  | - Cấu trúc chương phần hợp lý | (5) |  |  |
|  | - Văn phong và hình thức trình bày tốt | (5) |  |  |
|  | **Tổng điểm** | **100** |  |  |

*Ghi chú*: Xếp loại (theo tổng điểm): Xuất sắc: 95-100 điểm; Tốt: 85 - <95 điểm; Khá: 70 - <85 điểm; Đạt: 50 - <70 điểm; Không đạt: < 50 điểm

10. Ý kiến và kiến nghị khác *(bao gồm kiến nghị tiếp tục dự án sản xuất thử nghiệm nếu có)*:

*Ngày tháng năm*

**Thành viên Hội đồng**