# Phụ lục II

**PHIẾU THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)*

**I. THÔNG TIN CHUNG**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Tên tổ chức:****Tên Tiếng Anh *(nếu có)*:** | Tên viết tắt (*nếu có*): |
| **2. Địa chỉ tổ chức:** | Địa chỉ:Website: |
| **3. Năm thành lập:** |  |
| **4. Cơ quan chủ quản:** |  |
| **5. Người đứng đầu:** | Họ và tên: |
| **6. Liên lạc:** | Họ và tên:Điện thoại:Fax:Email: |

**II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG**

**7. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức:** Mục đích chính của các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các nhiệm vụ khác của Tổ chức (*trình bày tối đa dài 01 trang A4)*.

**8. Định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động của tổ chức**: Nội dung bao gồm: Lĩnh vực hoạt động (có xếp thứ tự ưu tiên), các hướng nghiên cứu (có xếp thứ tự ưu tiên, cần thiết và hấp dẫn); Những hoạt động cần thực hiện và kế hoạch thực hiện cụ thể; Yêu cầu về nhân lực và kế hoạch phát triển, thu hút, giữ chân cán bộ có trình độ cao và năng lực tốt để hoàn thành nhiệm vụ; Kế hoạch phân bổ kinh phí để hoàn thành nhiệm vụ; Kế hoạch duy trì, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở hạ tầng và nguồn lực thông tin; Các kết quả và chỉ tiêu (số lượng và chất lượng) phải đạt được; ... (*trình bày tóm tắt, tối đa dài 2 trang A4*)

***\*Nếu có các văn bản chính thức về chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động của Tổ chức thì đề nghị đính kèm Phiếu thông tin này.***

**III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**

**9. Sơ đồ cơ cấu của tổ chức:**

S*ơ đồ cơ cấu của tổ chức*

**10. Tổ chức có Hội đồng (tư vấn) khoa học và công nghệ để hỗ trợ Lãnh đạo không?** (*chọn và đánh dấu √ vào ô tương ứng*)

€ Có. Người ra Quyết định thành lập Hội đồng: (cụ thể)…………………..

€ Không

**11. Lĩnh vực hoạt động chính** (*chọn và đánh số thứ tự ưu tiên*):

€ Khoa học Tự nhiên

€ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

€ Khoa học Y và Dược

€ Khoa học Nông nghiệp

€ Khoa học Xã hội

€ Khoa học Nhân văn

**12. Loại hình nghiên cứu đặc trưng của tổ chức** (*chọn và đánh số thứ tự ưu tiên*)**:**

€ Nghiên cứu cơ bản

€ Nghiên cứu ứng dụng

€ Phát triển công nghệ mới, cải tiến công nghệ thích ứng điều kiện Việt Nam

€ Giới thiệu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

€ Cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ

€ Khác (cụ thể là): …….

**13. Loại kết quả chủ yếu mà tổ chức muốn đạt được** (*chọn và đánh số thứ tự ưu tiên*)**:**

€ Công bố công trình khoa học

€ Các kết quả về công nghệ và đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ (Sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng mới)

€ Sản phẩm cụ thể

€ Dịch vụ

€ Khác (cụ thể là): ……..

**14. Người sử dụng kết quả mà tổ chức muốn hướng tới** (*chọn và đánh số thứ tự ưu tiên*)**:**

€ Doanh nghiệp

€ Các nhà quản lý

€ Một cá nhân, nhóm người trong xã hội

€ Cộng đồng dân sinh

€ Cộng đồng khoa học và công nghệ

€ Khác (cụ thể là): ………

**15. Các hướng nghiên cứu chính của tổ chức (***chỉ đưa ra các hướng nghiên cứu lớn - tối đa 10 hướng nghiên cứu chính***):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên hướng nghiên cứu chính** | **Năm - 5 năm liền kề tính đến năm hiện tại**  | **Số năm đã hoạt động** (tính đến năm hiện tại) |
| **20…** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** |
| *Số cán bộ nghiên cứu* | *Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN*  | *Số cán bộ nghiên cứu* | *Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN*  | *Số cán bộ nghiên cứu* | *Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN*  | *Số cán bộ nghiên cứu* | *Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN*  | *Số cán bộ nghiên cứu* | *Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN*  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú:*** Đơn vị kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được tính bằng *triệu đồng.*

**16. Nguồn nhân lực**

**16.1. Cơ cấu cán bộ cơ hữu của Tổ chức** (Chỉ tính cán bộ biên chế và hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Cán bộ** | **Năm - 5 năm liền kề tính đến năm hiện tại** |
| 1 | **Cán bộ nghiên cứu** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** |
| (a)*Dưới 35 tuổi* | (b)*Từ 36 đến 45 tuổi* | (c)*Từ 46 đến 55 tuổi* | (d)*Trên 55 tuổi* | (a) | (b) | (c) | (d) | (a) | (b) | (c) | (d) | (a) | (b) | (c) | (d) | (a) | (b) | (c) | (d) |
| - | Số lượng Tiến sỹ và Tiến sỹ khoa học  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Số lượng Thạc sỹ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Số lượng cử nhân và kỹ sư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Cán bộ khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Số lượng cán bộ hỗ trợ kỹ thuật  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Số lượng cán bộ làm công tác hành chính và dịch vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**16.2. Kinh nghiệm quốc tế của đội ngũ cán bộ nghiên cứu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Cán bộ nghiên cứu của tổ chức:** | **Số lượng** |
| 1 | Đã hoàn thành khoa học Tiến sỹ hoặc Thạc sỹ tại các trường đại học ở nước ngoài |  |
| 2 | Đã từng làm việc tại các tổ chức nghiên cứu hoặc các trường đại học ở nước ngoài (trên 3 tháng) |  |
| 3 | Có hợp tác thường xuyên (thông qua việc tham gia các đề tài, dự án KH&CN) với các tổ chức nghiên cứu hoặc các trường đại học ở nước ngoài |  |

**17. Kinh phí**

**17.1. Các nguồn kinh phí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục kinh phí** | **Năm - 5 năm liền kề tính đến năm hiện tại** |
| **20...** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** |
| *Số lượng* | *Kinh phí*  | *Số lượng* | *Kinh phí*  | *Số lượng* | *Kinh phí*  | *Số lượng* | *Kinh phí*  | *Số lượng* | *Kinh phí*  |
| 1 | Các nhiệm vụ nghiên cứu được tài trợ hoàn toàn bởi ngân sách nhà nước (*Tổ chức chủ trì và thực hiện toàn bộ*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các nhiệm vụ liên kết/hợp tác với các tổ chức khác ở trong nước - *tính phần kinh phí mà Tổ chức thực hiện*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các nhiệm vụ liên kết/hợp tác quốc tế - *tính phần kinh phí đối ứng từ ngân sách nhà nướcgiao cho tổ chức* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các nhiệm vụ nghiên cứu được tài trợ hoàn toàn bởi nước ngoài  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Các hợp đồng cung cấp dịch vụ và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các đối tác bên ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kinh phí hoạt động thường xuyên (chi lương và hoạt động bộ máy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nguồn khác: ....................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú:*** Đơn vị kinh phí được tính bằng triệu đồng*.*

**17.2. Phân bổ, sử dụng kinh phí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục chi** | **Năm - 5 năm liền kề tính đến năm hiện tại** |
|  |  | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** |
| 1 | Trả lương cán bộ |  |  |  |  |  |
| 2 | Thực hiện nhiệm vụ KH&CN |  |  |  |  |  |
| 3 | Mua sắm trang thiết bị nghiên cứu |  |  |  |  |  |
| 4 | Hợp tác quốc tế |  |  |  |  |  |
| 5 | Duy trì cơ sở hạ tầng |  |  |  |  |  |
| 6 | Khác: ...... |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng** |  |  |  |  |  |

**18. Trang thiết bị nghiên cứu và các điều kiện đảm bảo hoạt động**

**18.1. Trang thiết bị nghiên cứu (Thiết bị khoa học và kỹ thuật, *không bao gồm thiết bị văn phòng*)**

*Chỉ liệt kê tối đa 10 thiết bị, nhóm thiết bị hoặc hệ thống thiết bị (gọi chung là thiết bị) chính và có giá trị lớn nhất*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Thiết bị cần thiết**  | **Tình trạng** |
| ***Năm đưa vào sử dụng******(Hiện có*)** | ***Thiết bị cần bổ sung hoặc nâng cấp******(cần nâng cấp và nâng cấp như thế nào; cần mua mới hay cần hỗ trợ như thế nào để được dùng ở một tổ chức khác)*** |
| ***Tên thiết bị, ký hiệu hoặc series*** | ***Tính năng cơ bản*** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

**18.2. Diện tích văn phòng và các phòng thí nghiệm**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** |  | **Diện tích từng năm** - 5 năm liền kề tính đến năm hiện tại (*m2*) |
| **20...** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** |
| 1 | Tổng diện tích phòng thí nghiệm  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tổng diện tích văn phòng |  |  |  |  |  |
| 3 | Tổng diện tích trạm thực nghiệm, xưởng thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 4 | Khác: ..... |  |  |  |  |  |

**IV. KẾT QUẢ**

**19. Kết quả về khoa học (công bố)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Kết quả** | **Năm - 5 năm liền kề tính đến năm hiện tại** |
| **20...** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** |
| *Trong nước* | *Quốc tế* | *Trong nước* | *Quốc tế* | *Trong nước* | *Quốc tế* | *Trong nước* | *Quốc tế* | *Trong nước* | *Quốc tế* |
| 1 | Số lượng các bài báo công bố trên các tạp chí chuyên ngành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Số lượng sách xuất bản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Số lượng chương sách (*nếu viết chung với tổ chức khác*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Số lượng báo cáo hội nghị khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Số lượng công bố khác: ........................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**20. Kết quả về công nghệ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Kết quả** | **Năm - 5 năm liền kề tính đến năm hiện tại** |
| **20...** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** |
| *Trong nước* | *Nước ngoài* | *Trong nước* | *Nước ngoài* | *Trong nước* | *Nước ngoài* | *Trong nước* | *Nước ngoài* | *Trong nước* | *Nước ngoài* |
| 1 | Số lượng sáng chế được chứng nhận ở trong và ngoài nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Số lượng giải pháp hữu ích được chứng nhận ở trong và ngoài nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Số lượng công nghệ khác, bao gồm: Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng mới và các kết quả khác thuộc về công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Số lượng các công nghệ đã chuyển giao cho khối sản xuất (*chỉ tính trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết và thực hiện*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Khác: …………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**21. Kết quả đào tạo và tập huấn**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Kết quả** | **Năm - 5 năm liền kề tính đến năm hiện tại** |
| **20...** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** |
| 1 | Số lượng các luận án tiến sỹ đã bảo vệ thành công (*do Tổ chức đào tạo*) |  |  |  |  |  |
| 2 | Số lượng các luận án tiến sỹ trong quá trình thực hiện (*do Tổ chức đào tạo*) |  |  |  |  |  |
| 3 | Số lượng các luận văn thạc sỹ đã bảo vệ thành công (*do Tổ chức đào tạo*) |  |  |  |  |  |
| 4 | Số lượng các luận văn thạc sỹ trong quá trình thực hiện (*do Tổ chức đào tạo*) |  |  |  |  |  |
| 5 | Số lượng các khóa, lớp do tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho các tổ chức khác |  |  |  |  |  |
| 6 | Số lượng học viên tham gia các khóa, lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho các tổ chức khác |  |  |  |  |  |

**22. Sử dụng kết quả KH&CN phục vụ phát triển KT-XH**

Mô tả các kết quả nghiên cứu được sử dụng góp phần giải quyết nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, quốc gia và quốc tế

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục** | **Năm - 5 năm liền kề tính đến năm hiện tại**(Chỉ mô tả tối đa 3 kết quả điển hình ở mỗi ô) |
| **20...** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** |
| 1 | Phục vụ nhu cầu địa phương  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Phục vụ nhu cầu quốc gia | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Phục vụ nhu cầu quốc tế | --- | --- | --- | --- | --- |

**23. Hợp tác**

**23.1. Nội dung hợp tác trong nước và quốc tế (Trong 5 năm liền kề tính đến năm hiện tại)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung hợp tác** | **Tên tổ chức, cá nhân hợp tác** | **Thời gian hợp tác***(Từ ngày ... đến ngày ... tháng ... năm ...)* |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...\* |  |  |  |

**Ghi chú: \*** Thêm hàng vào bảng trên, nếu số lượng nội dung hợp tác lớn hơn 5

**23.2. Cán bộ từ tổ chức *nước ngoài* đến tham gia nghiên cứu tại tổ chức**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Phân theo trình độ** | **Năm - 5 năm liền kề tính đến năm hiện tại** |
| **20...** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** |
| *(a)**Dưới 1 tuần* | *(b)**Từ 1 đến 4 tuần* | *(c)**Từ 1 đến 3 tháng*  | *(d)**Từ 3 tháng trở lên* | (a) | (b) | (c) | (d) | (a) | (b) | (c) | (d) | (a) | (b) | (c) | (d) | (a) | (b) | (c) | (d) |
| 1 | Số lượng Tiến sỹ và Tiến sỹ khoa học  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Số lượng Thạc sỹ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Số lượng cử nhân và kỹ sư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Số lượng cán bộ hỗ trợ kỹ thuật  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Số lượng cán bộ khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**23.3. Cán bộ từ tổ chức khác *trong nước* đến tham gia nghiên cứu tại tổ chức**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Phân theo trình độ** | **Năm - 5 năm liền kề tính đến năm hiện tại** |
| **20...** | **20...** | **20...** | **20...** | **20...** |
| *(a)**Dưới 1 tuần* | *(b)**Từ 1 đến 4 tuần* | *(c)**Từ 1 đến 3 tháng*  | *(d)**Từ 3 tháng trở lên* | (a) | (b) | (c) | (d) | (a) | (b) | (c) | (d) | (a) | (b) | (c) | (d) | (a) | (b) | (c) | (d) |
| 1 | Số lượng Tiến sỹ và Tiến sỹ khoa học  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Số lượng Thạc sỹ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Số lượng cử nhân và kỹ sư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Số lượng cán bộ hỗ trợ kỹ thuật  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Số lượng cán bộ khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 *………….., ngày ….. tháng …… năm ……..*

 Người đại diện tổ chức khai thông tin

(Ký tên và đóng dấu)

**TÀI LIỆU KÈM THEO PHIẾU THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

1. Miêu tả chi tiết hoặc các văn bản chính thức về chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển của tổ chức
2. Danh mục các đề tài, dự án trong 5 năm liền kề tính đến năm hiện tại

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *TT* | *Tên đề tài/dự án* | *Cơ quan tài trợ* | *Nội dung chính* | *Kết quả* |
| *1* |  |  |  |  |
| *2* |  |  |  |  |
| *…* |  |  |  |  |

1. Danh mục kết quả KH&CN:
	1. Danh mục các bài báo quốc tế, báo cáo hội nghị quốc tế - Kê theo trật tự sau: *Tác giả, tên bài/công trình, tên tạp chí/hội thảo, trang, tập, năm*
	2. Danh mục các bài báo đăng trên tạp chí trong nước, báo cáo hội nghị trong nước - Kê theo trật tự sau: *Tác giả, tên bài/công trình, tên tạp chí/hội thảo, trang, tập, năm*
	3. Danh mục các giáo trình, sách - Kê theo trật tự sau: *Tác giả, tên sách, tên nhà xuất bản, năm xuất bản*
	4. Danh mục các luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ đã hoàn thành và đang thực hiện tại tổ chức - Kê theo trật tự sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *TT* | *Tên Luận văn/Luận án* | *Người thực hiện* | *Người hướng dẫn* | *Năm bảo vệ/dự kiến bảo vệ* |
| *Luận văn thạc sỹ:* |
| *1* |  |  |  |  |
| *2* |  |  |  |  |
| *…* |  |  |  |  |
| *Luận án tiến sỹ:* |
| *1* |  |  |  |  |
| *2* |  |  |  |  |
| *…* |  |  |  |  |

* 1. Danh mục các công trình đã được chứng nhận và đang đăng ký bảo hộ: sáng chế, giải pháp hữu ích, ... – Kê theo trật tự sau: *Tên công trình, Tên tác giả, Số hiệu được cấp/số đăng ký, Năm cấp/đăng ký, Nước*
	2. Danh mục các hợp đồng bán, chuyển giao công nghệ, sản phẩm và dịch vụ - Kê theo trật tự sau: *Tên công nghệ/sản phẩm/dịch vụ, tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển giao/mua, năm, giá trị (triệu đồng)*
	3. Danh mục các giải thưởng KH&CN – Liệt kê theo trật tự sau: *Tên tác giả, tên công trình, tên giải thưởng, năm*
	4. *Danh mục các công nghệ mà tổ chức đã phát triển:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Công nghệ và mô tả công nghệ | Tiềm năng ứng dụng (*ứng dụng để làm gì và mang lại lợi ích gì*) | Hiện trạng (*Công nghệ đã được phát triển đến mức độ nào/ đã được chuyển giao/hoặc thương mại hóa đến mức độ nào*) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

* 1. *Chương trình tập huấn các khóa, lớp do tổ chức thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho các tổ chức khác:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung chính | Thời gian thực hiện (từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...) | Danh sách các tổ chức cử học viên tham dự | Số lượng học viên |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |