**DANH MỤC PHỤ LỤC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Ký hiệu**  | **Tiêu đề** | **Số trang** |
|  | **PHỤ LỤC 0 – TÓM TẮT QUY TRÌNH** |  |
|  | Phụ lục 0-1 | Tóm tắt trình tự quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia | 1-4 |
|  | Phụ lục 0-2 | Tóm tắt trình tự quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp bộ | 5-9 |
|  | Phụ lục 0-3 | Tóm tắt trình tự quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | 10-14 |
|  | **PHỤ LỤC 1 – ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ** |  |
|  | PL1-PĐX-QG | Phiếu đề xuất nhiệm vụ (03 mẫu) | 15-17 |
|  | PL1-PĐX-CB/CS  | Phiếu đề xuất nhiệm vụ | 18 |
|  | PL1-THĐX-CB/CS | Tổng hợp danh mục các nhiệm vụ đề xuất | 19 |
|  | **PHỤ LỤC 2 – XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ** |  |
|  | PL2-PNXXĐ-CB/CS | Phiếu nhận xét và đánh giá nhiệm vụ đề xuất | 20-22 |
|  | PL2-PĐG-XĐ-CB/CS | Phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ | 23 |
|  | PL2-BBKP-XĐ-CB/CS | Biên bản kiểm phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ | 24 |
|  | PL2-BBHĐ-XĐ-CB/CS | Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ | 25-27 |
|  | **PHỤ LỤC 3 - TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP NHIỆM VỤ, THẨM ĐỊNH KINH PHÍ** |  |
|  | PL3-ĐƠN-CB/CS | Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ | 28 |
|  | PL3-TM-CB/CS | Thuyết minh nhiệm vụ (05 mẫu) | 29-110 |
|  | PL3-LLĐV-CB/CS | Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ | 111 |
|  | PL3-LLCN-CB/CS | Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân đăng ký tham gia nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ KHCN | 112-113 |
|  | PL3-LLCG-CB/CS | Lý lịch khoa học | 114-115 |
|  | PL3-LLCGNN-CB/CS | Lý lịch của chuyên gia nước ngoài | 116-117 |
|  | PL3-VBXN-CB/CS | Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ | 118 |
|  | PL3-BBMHS-CB/CS | Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ | 119 |
|  | PL3-PNX-TC-CB/CS | Phiếu nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ (04 mẫu) | 120-127 |
|  | PL3-PĐG-TC-CB/CS | Phiếu đánh giá nhiệm vụ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ (04 mẫu) | 128-135 |
|  | PL3-BBKP-TC-CB/CS  | Biên bản kiểm phiếu đánh giá nhiệm vụ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm | 136 |
|  | PL3-THKP-CB/CS | Bảng tổng hợp kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ | 137 |
|  | PL3-BBHĐ-TC-CB/CS | Biên bản họp Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ | 138-140 |
|  | PL3-BCHT-TC-CB/CS | Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ | 141 |
|  | BBTĐ-CB/CS | Biên bản họp thẩm định kinh phí nhiệm vụ | 142-143 |
|  | **PHỤ LỤC 4 – KÝ HỢP ĐỒNG, THANH LÝ HỢP ĐỒNG**  |  |
|  | PL4-HĐ-KHCN | Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN (02 mẫu) | 144-155 |
|  | PL4-TLHĐ-KHCN | Thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN | 156-158 |
|  | **PHỤ LỤC 5 – BÁO CÁO, KIỂM TRA ĐỊNH KỲ** |  |
|  | PL5-BCĐK-CB/CS | Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ | 159-160 |
|  | PL5-BBKTĐK-CB/CS | Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ | 161 |
|  | **PHỤ LỤC 6 – ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU** |  |
|  | PL6-BCTH-CB/CS | Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu nhiệm vụ | 162-164 |
|  | PL6-CVĐNNT-CB/CS  | Công văn đề nghị nghiệm thu | 165 |
|  | PL6-BCTĐG-CB/CS | Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ | 166-167 |
|  | PL6-BCSDKP-CB/CS | Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí nhiệm vụ | 168 |
|  | PL6-PNX-NT-CB/CS | Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ (02 mẫu) | 169-170 |
|  | PL6-PĐG-NT-CB/CS | Phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ | 171-174 |
|  | PL6-BBKP-NT-CB/CS | Biên bản kiểm phiếu đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ | 175 |
|  | PL6-BBHĐ-NT-CB/CS | Biên bản họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ | 176-179 |
|  | PL6-BCHT-NT-CB/CS | Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu | 180 |
|  | PL6-CNKQ-CB/CS | Quyết định về việc về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ | 181 |
|  | **PHỤ LỤC 7 - XỬ LÝ TÀI SẢN NHIỆM VỤ KH&CN** |  |
|  | PL7-BBKKTS-KHCN | Biên bản kiểm kê tài sản của nhiệm vụ | 182 |
|  | PL7-DMTS-KHCN | Danh mục tài sản đề nghị xử lý | 183 |
|  | PL7-BBBGKQ-KHCN | Biên bản bàn giao kết quả nghiên cứu KH&CN | 184 |