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

**THUYẾT MINH**

**DỰ ÁN ƯƠM TẠO CẤP ĐẠI HỌC HUẾ NĂM …..**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. TÊN DỰ ÁN** | **2. MÃ SỐ** |
| **3. LĨNH VỰC KHOA HỌC**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Khoa học Tự nhiên |  | Khoa học Xã hội |  | Khoa học Nông nghiệp |  | | Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ |  | Khoa học Nhân văn |  | Khoa học Y Dược |  | | |
| **4. LOẠI HÌNH ƯƠM TẠO** Ươm tạo sản phẩm Ươm tạo doanh nghiệp | |
| **5. XUẤT XỨ DỰ ÁN** *(tên, mã số đề tài, dự án SXTN cấp Đại học Huế hoặc văn bằng sở hữu trí tuệ liên quan; kèm theo minh chứng)* | |
| **6. THỜI GIAN THỰC HIỆN:** tháng, từ tháng năm đến tháng năm | |
| **7. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ DỰ ÁN**  Tên đơn vị:  Địa chỉ:  Điện thoại: Fax: E-mail:  Họ và tên thủ trưởng đơn vị: | |
| **8. CHỦ NHIỆM DỰ ÁN**  Họ và tên:  Năm sinh: Chức danh, học vị:  Địa chỉ:  Điện thoại: E-mail: | |
| **9. THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ ÁN**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **TT** | **Họ và tên** | **Đơn vị công tác** | **Chức danh (thư ký, thành viên,..)** | **Chữ ký** | | 1 |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  | | … |  |  |  |  | | |
| **10. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN DỰ ÁN**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Tên đơn vị** | **Nội dung phối hợp** | **Họ và tên người đại diện** | |  |  |  | |  |  |  | | |
| **11. SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN**  ***(****Làm rõ kết quả từ đề tài KH&CN, dự án SXTN cấp Đại học Huế hay Sáng chế, GPHI, Bằng bảo hộ giống cây trồng... có tiềm năng thương mại hóa cao, cần thiết được hỗ trợ để hoàn thiện sẵn sàng cho chuyển giao, thương mại hóa hoặc để hình thành doanh nghiệp khoa học công nghệ)* | |
| **12. MỤC TIÊU DỰ ÁN** | |
| **13. NỘI DUNG DỰ ÁN**  **13.1. Mô tả nội dung**  **- Đối với dự án ươm tạo sản phẩm**  + Các nội dung hoàn thiện quy trình sản xuất hay hoàn thiện mẫu mã sản phẩm đã có từ dự án SXTN hoặc đề tài KHCN cấp Đại học Huế hoặc đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.  + Các hoạt động chuẩn bị cho chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm: kiểm định chất lượng, thiết lập tiêu chuẩn cơ sở, giấy phép lưu hành, đăng ký nhãn hiệu...; nêu rõ các thông số kỹ thuật của sản phẩm.  + Khảo sát, đánh giá, dự báo nhu cầu thị trường của sản phẩm; xác định thị trường mục tiêu, đối tượng phân khúc khách hàng…  + Tính toán giá thành sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận dự kiến, kế hoạch dòng tiền....  + Đánh giá về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của sản phẩm.  **- Đối với dự án ươm tạo doanh nghiệp**  + Mô tả về sản phẩm KH&CN là cơ sở để đăng ký doanh nghiệp KH&CN, phân tích thị trường tiềm năng của sản phẩm (nhu cầu và quy mô thị trường; thị trường mục tiêu, đối tượng phân khúc khách hàng…)  + Mô tả về doanh nghiệp ươm tạo (mô hình, tên gọi, tổ chức và quản trị, nguồn vốn, nguồn nhân lực, kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; dự kiến doanh thu, lợi nhuận,...)  + Phân tích vê khía cạnh pháp lý của doanh nghiệp ươm tạo; so sánh mô hình ươm tạo với các mô hình tương tự đang có (sự khác biệt, sự sáng tạo...)  + Quy trình xây dựng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp KH&CN.  + Đánh giá triển vọng phát triển, dự báo rủi ro của dự án. | |
| **14. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **TT** | **Nội dung, công việc thực hiện** | **Kết quả dự kiến** | **Thời gian**  (bắt đầu – kết thúc) | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | | 3 |  |  |  | | 4 |  |  |  | | … |  |  |  | | |
| **15. KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN**  **15.1.Tổng kinh phí:** *triệu đồng*, trong đó:  - Hỗ trợ từ ĐH Huế: *triệu đồng* - Nguồn khác: *triệu đồng*  **15.2. Dự toán kinh phí:**  ***- Với dự án ươm tạo sản phẩm***   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nội dung chi** | **Kinh phí** *(triệu đồng)* | | | **Tỷ lệ (%)** | | ***Nguồn ĐHH*** | ***Nguồn khác*** | ***Tổng*** | | 1. Hoàn thiện sản phẩm |  |  |  |  | | 2. Thiết kế, gia công mẫu mã |  |  |  |  | | 3. Đăng ký nhãn hiệu |  |  |  |  | | 4. Kiểm định chất lượng |  |  |  |  | | 5. Giấy phép lưu hành |  |  |  |  | | 6. Quản lý phí |  |  |  | 5 | | 7. Chi khác |  |  |  |  | | |
| ***- Với dự án ươm tạo doanh nghiệp***   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nội dung chi** | **Kinh phí** *(triệu đồng)* | | | **Tỷ lệ (%)** | | ***Nguồn ĐHH*** | ***Nguồn khác*** | ***Tổng*** | | 1. Khảo sát các mô hình doanh nghiệp |  |  |  |  | | 2. Xây dựng mô hình doanh nghiệp ƯT |  |  |  |  | | 3. Thuê chuyên gia tư vấn |  |  |  |  | | 4. Đăng ký thành lập doanh nghiệp |  |  |  |  | | 5. Đăng ký doanh nghiệp KH&CN |  |  |  |  | | 6. Quản lý phí |  |  |  | 5 | | 7. Chi khác |  |  |  |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Ngày..…tháng…...năm…....…*  **Đơn vị chủ trì**  ***(****ký, họ và tên, đóng dấu)* | *Ngày...…tháng....…năm…...…*  **Chủ nhiệm dự án**  *(ký, họ và tên)* |   *Ngày…tháng…năm……*  **GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ** | |