**Phụ lục**

# **I. XÁC ĐỊNH DANH MỤC NHIỆM VỤ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên biểu mẫu** | **Mã biểu mẫu** |
| **A** | **Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ** |  |
|  | Phiếu đặt hàng Đề tài khoa học và công nghệ của Lãnh đạo Bộ/ cơ quan trung ương (áp dụng với đề tài khoa học và công nghệ; đề tài khoa học xã hội và nhận văn; đề án khoa học) | BM I.01-ĐHNV.ĐT |
|  | Phiếu đặt hàng Dự án sản xuất thử nghiệm của Lãnh đạo Bộ/ cơ quan trung ương | BM I.02-ĐHNV.DASX |
|  | Phiếu đề xuất Đề tài khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân (áp dụng với đề tài khoa học và công nghệ; đề tài khoa học xã hội và nhận văn; đề án khoa học) | BM I. 03-ĐXNV.ĐT |
|  | Phiếu đề xuất Dự án sản xuất thử nghiệm của tổ chức, cá nhân | BM I.04-ĐXNV.DASX |
|  | Bảng tổng hợp danh mục các đề xuất nhiệm vụ của tổ chức đề xuất | BM I.05-TH.ĐXNV |
|  | Bảng tổng hợp danh mục đặt hàng nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ/ cơ quan trung ương | BM I.06-TH.ĐXĐH |
|  | Kết quả tra cứu thông tin liên quan đến nhiệm vụ đề xuất | BM I.07-KQ.TCTT |
| **B** | **Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ** |  |
|  | Phiếu nhận xét, đánh giá đề xuất đề tài, dự án | BM I.08-PNXĐGĐT |
|  | Phiếu nhận xét, đánh giá đề xuất đề án khoa học | BM I.09-PNXĐGDA |
|  | Bảng kiểm phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ | BM I.10-BKPĐG |
|  | Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ | BM I.11-HĐTV.BB |
|  | Kết quả đánh giá Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ | BM I.12-HĐTV.KQĐG |
|  | Tổng hợp ý kiến họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ | BM I.13-HĐTV.THYK |
| **C** | **Quyết định phê duyệt danh mục** |  |
|  | Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng | BM I. 14-QĐ-DMĐX |

# **II. TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP**

| **TT** | **Tên biểu mẫu** | **Mã biểu mẫu** |
| --- | --- | --- |
|  | Biên bản mở hồ sơ | BM II.01-BBHS |
|  | Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ | BM II.02-TMĐTKHCN |
|  | Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn | BM II.03-TMĐTXH |
|  | Thuyết minh Dự án sản xuất thử nghiệm | BM II.04-TMDA |
|  | Thuyết minh Đề án khoa học và công nghệ | BM II.05-TMĐA |
|  | Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ | BM II.06-ĐĐKCT |
|  | Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì | BM II.07-TTHĐTC |
|  | Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên chính, thư ký khoa học | BM II. 08-LLCN |
|  | Lý lịch khoa học chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài | BM II.09-LLCG |
|  | Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức phối hợp | BM II.10-TTHĐTCPH |
|  | Văn bản xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ | BM II.11-XNPH |
|  | Biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra thực tế cơ sở vật chất - kỹ thuật, nhân lực và năng lực tài chính của tổ chức chủ trì và tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ. | BM II.12-BBKT |
|  | Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ. | BM II.13-NXĐTNC |
|  | Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài khoa học xã hội và nhân văn hoặc đề án khoa học. | BM II.14-NXĐTXH/ĐA |
|  | Phiếu nhận xét hồ sơ dự án sản xuất thử nghiệm. | BM II.15-NXDA |
|  | Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ. | BM II.16-ĐGĐTNC |
|  | Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài khoa học xã hội và nhân văn hoặc đề án khoa học. | BM II.17-ĐGĐTXH/ĐA |
|  | Phiếu đánh giá hồ sơ dự án sản xuất thử nghiệm. | BM II.18-ĐGDA |
|  | Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ | BM II.19-BBKP |
|  | Bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu đánh giá hồ sơ. | BM II.20-KQKP |
|  | Biên bản họp của Hội đồng tuyển chọn/giao trực tiếp. | BM II.21-HĐTC.BB |
|  | Báo cáo giải trình ý kiến Hội đồng tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp của tổ chức chủ trì nhiệm vụ | BM II.22-BCHTTM |
|  | Biên bản thẩm định kinh phí đề tài, đề án | BM II.23-BBTĐĐT |
|  | Biên bản thẩm định kinh phí dự án | BM II.24-BBTĐDA |
|  | Báo cáo giải trình ý kiến Tổ thẩm định kinh phí của tổ chức chủ trì nhiệm vụ | BM II.25-BCGTTTĐ |
|  | Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp bộ | BM II.26-QĐ.PDNV |

**III. ĐIỀU CHỈNH, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG**

| **TT** | **Tên biểu mẫu** | **Mã biểu mẫu** |
| --- | --- | --- |
| **A** | **Báo cáo định kỳ, kiểm tra, điều chỉnh, dừng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ** |  |
|  | Báo cáo nội dung, tiến độ thực hiện, sản phẩm và tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ | BM III.01-BCNDTĐ |
|  | Biên bản kiểm tra, đánh giá | BM III.02-BBKT |
| **B** | **Hội đồng tư vấn điều chỉnh/chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ** |  |
|  | Phiếu nhận xét, thẩm định sản phẩm khi điều chỉnh/dừng hợp đồng thực hiện nhiệm vụ | BM III.03-PNX-TCGCD |
|  | Phiếu nhận xét, đánh giá kết quả đề xuất điều chỉnh/dừng hợp đồng thực hiện nhiệm vụ | BM III.04-PNXĐG-HĐCD |
|  | Biên bản họp của Hội đồng tư vấn điều chỉnh/chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. | BM III.05.BBHĐCD |
| **C** | **Quyết định chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ** |  |
|  | Quyết định chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ | BM III.06-QĐ.CDHĐ |

**IV. ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU**

| **TT** | **Tên biểu mẫu** | **Mã biểu mẫu** |
| --- | --- | --- |
|  | Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ. | BM IV.01-CVĐN |
|  | Báo cáo tổng hợp sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ. | BM IV.02-BCTH |
|  | Báo cáo tóm tắt sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ. | BM IV.03-BCTT |
|  | Báo cáo sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ. | BM IV.04-BCSP |
|  | Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. | BM IV.05-BCĐG |
|  | Phiếu kiểm tra hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ. | BM IV.06-KTHS |
|  | Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn hoặc đề án khoa học | BM IV.07- PNXĐTXH/ĐA |
|  | Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ hoặc dự án sản xuất thử nghiệm. | BM IV.08-PNXĐTCN/DA |
|  | Phiếu đánh giá kết quả thực hiện đề tài/đề án | BM IV.09-ĐGKQĐT |
|  | Phiếu đánh giá kết quả thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm | BM IV.10-ĐGKQDASXTN |
|  | Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ | BM IV.11-BBKP |
|  | Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ. | BM IV.12-HĐNT.BB |
|  | Biên bản họp Tổ chuyên gia | BM IV.13-TCG |
|  | Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu | BM IV.14-BCHĐNT |
|  | Biên bản họp Tổ thẩm định kinh phí phải hoàn trả ngân sách nhà nước | BM IV.15-BBTĐKP |
|  | Quyết định Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ | BM IV.16-QĐ.CNKQ |
|  | Biên bản bàn giao sản phẩm | BM IV.17-BB.BGSP |

**V. CHƯƠNG TRÌNH CẤP BỘ**

| **TT** | **Tên biểu mẫu** | **Mã biểu mẫu** |
| --- | --- | --- |
| **A** | **Đề xuất đặt hàng Chương trình khoa học và công nghệ** |  |
|  | Phiếu đặt hàng Chương trinh khoa học và công nghệ cấp bộ của Lãnh đạo Bộ/ cơ quan trung ương | BM V.01-PDH |
|  | Phiếu đề xuất Chương trinh khoa học và công nghệ cấp bộ của Lãnh đạo Bộ/ cơ quan trung ương | BM V.02-PĐX |
| **B** | **HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH** |  |
|  | Phiếu nhận xét, đánh giá đề xuất chương trình | BM V.03-PNĐGCT |
|  | Bảng kiểm phiếu đánh giá đề xuất chương trình | BM V.04-BBKPCT |
|  | Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định chương trình | BM V.05-BBTVXDCT |
| **C** | **QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH** |  |
|  | Quyết định phê duyệt chương trình | BM V.06-QĐPDCT |
| **D** | **ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH** |  |
|  | Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình | BM V.07-BCĐKCT |
|  | Phiếu nhận xét điều chỉnh chương trình | BM V.08-PNXĐCCT |
|  | Biên bản họp của Hội đồng tư vấn điều chỉnh chương trình | BM V.09-BBHDĐCCT |