|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN** **ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Đồng Nai, ngày tháng năm*  |

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ**

**HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ**

**CẤP CƠ SỞ**

**Họ và tên thành viên Hội đồng:**

|  |
| --- |
| **1. Tên đề tài:**  |
| **2. Tên chủ nhiệm đề tài:*****Tên đơn vị phụ trách*** *(nếu có)****:*** |

**3. Đánh giá của thành viên hội đồng:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung đánh giá** | **Điểm tối thiểu** | **Điểm tối đa** | **Điểm đánh giá** |
|  | Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài *(mức độ đầy đủ, hợp lý trong việc đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; thành công và hạn chế của công trình nghiên cứu liên quan; mức độ cập nhật thông tin mới nhất về lĩnh vực nghiên cứu)* | 6 | 10 |  |
|  | Tính cấp thiết của đề tài *(tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về tính cấp thiết đối với vấn đề nghiên cứu của đề tài)* | 6 | 10 |  |
|  | Mục tiêu đề tài *(mức độ cụ thể, rõ ràng về mặt khoa học, lý luận và thực tiễn của mục tiêu cần đạt được)* | 6 | 10 |  |
|  | Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu *(cách tiếp cận cụ thể của đề tài (tiếp tục sử dụng cách tiếp cận đã có hay theo cách tiếp cận mới); độ tin cậy, tính hợp lý của các phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài)* | 3 | 5 |  |
|  | Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện *(tính đầy đủ của những nội dung, công việc chính cần phải tiến hành, sự phù hợp của nội dung nghiên cứu với mục tiêu của đề tài, sự phù hợp của tiến độ thực hiện với nội dung nghiên cứu và thời gian thực hiện đề tài)* | 10 | 15 |  |
|  | Sản phẩm của đề tài *(Sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng, sự phù hợp của sản phẩm với mục tiêu, nội dung nghiên cứu)* | 15 | 25 |  |
|  | Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu | 3 | 5 |  |
|  | Năng lực của chủ nhiệm đề tài *(kinh nghiệm, thành tích trong nghiên cứu khoa học và đào tạo, năng lực thực hiện đề tài)* | 6 | 10 |  |
|  | Khả năng thành công của đề tài (*nguồn nhân lực, trang thiết bị cơ sở vật chất khác để thực hiện đề tài)*  | 3 | 5 |  |
|  | Tính hợp lý của dự toán kinh phí đề nghị | 3 | 5 |  |
|  | **Cộng** | **61** | **100** |  |

***Ghi chú*:**  **\****Đề nghị thực hiện khi điểm đánh giá ≥ 61 điểm (trong đó, không có tiêu chí nào dưới mức điểm tổi thiểu);*

 *\*Không đề nghị thực hiện khi điểm đánh giá: < 61 điểm*

**4. Đề nghị điều chỉnh:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Đồng Nai, ngày tháng năm***Thành viên Hội đồng***(ký và ghi rõ họ tên)* |