|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT**  **THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **MẪU 1B**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BẢNG KÊ KHAI KHỐI LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2016-2017**

**(TỪ 01/02/2017 ĐẾN 31/08/2017)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Họ và tên:**  **Mã số CBGD (4 số):**  **Đơn vị:**  **Điện thoại:**  **KPIs NCKH đã đăng ký:** | **Đối tượng miễn giảm:** *(ghi rõ thời gian thực hiện)*  - Nghiên cứu sinh trong nước: từ ……/……/……đến ……/……/……  - Học viên cao học trong nước: từ ……/……/……đến ……/……/……  - Nghiên cứu sinh nước ngoài: từ ……/……/……đến ……/……/……  - Học viên cao học nước ngoài: từ ……/……/……đến ……/……/……  - Nghỉ sinh: từ ……/……/……đến ……/……/……  - Tập sự: từ ……/……/……đến ……/……/……  - Cán bộ phòng ban: từ ……/……/……đến ……/……/…… |

**Bảng 1: Kê khai theo bài báo khoa học *(Bài báo được xuất bản tính từ 01/02/2017 đến 31/08/2017)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Quy đổi giờ NCKH** | **Tên bài báo** | **Danh sách tác giả**  (ghi tất cả tác giả theo đúng thứ tự trong bài báo, **in đậm tác giả SPKT)** | **Tên tạp chí, số xuất bản, số trang, link bài báo nếu có** | **Tháng/năm xuất bản** |
| 1 | Tạp chí khoa học chuẩn SCI | 800 |  |  |  |  |
| 2 | Tạp chí khoa học chuẩn SCIE | 600 |  |  |  |  |
| 3 | Tạp chí khoa học ISI Master Journal List | 400 |  |  |  |  |
| 4 | Tạp chí khoa học trong Scopus | 300 |  |  |  |  |
| 5 | Xuất bản Book chapter | 230 |  |  |  |  |
| 6 | Tạp chí chuyên ngành quốc tế khác | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Tạp chí khoa học trong danh mục hội đồng chức danh GS nhà nước được tính 0.75 hoặc 1 điểm | 195 |  |  |  |  |
| 8 | Tạp chí khoa học trong danh mục hội đồng chức danh GS nhà nước được tính 0.5 điểm | 120 |  |  |  |  |
| 9 | Tạp chí khoa học giáo dục kỹ thuật – Trường ĐH SPKT Tp HCM (viết bằng tiếng Anh) | 150 |  |  |  |  |
| 10 | Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật – Trường ĐH SPKT Tp HCM (viết bằng tiếng Việt) | 130 |  |  |  |  |
| 11 | Kỷ yếu hội thảo quốc tế có chỉ số xuất bản và phản biện | 150 |  |  |  |  |
| 12 | Kỷ yếu hội thảo quốc gia có chỉ số xuất bản và phản biện | 90 |  |  |  |  |
| 13 | Tạp chí khoa học khác có phản biện không thuộc danh mục tạp chí được tính điểm trong hội đồng chức danh GS nhà nước | 50 |  |  |  |  |
| 14 | Kỷ yếu hội thảo khác; tập san khoa học của khoa | 30 |  |  |  |  |
| 15 | Báo cáo khoa học cấp trường | 15 |  |  |  |  |
| 16 | Báo cáo khoa học cấp khoa | 10 |  |  |  |  |

**Bảng 2: Kê khai theo đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu từ từ 01/02/2017 đến 31/08/2017 - Phải có minh chứng**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Loại đề tài** | **Quy đổi giờ NCKH** | **Tên đề tài** | **Danh sách chủ nhiệm và tất cả thành viên tham gia thực hiện đề tài (ghi tên chủ nhiệm đầu tiên)** | **Thời gian ký hợp đồng (tháng/năm)** | **Thời gian nghiệm thu**  **(tháng/năm)** |
| 1 | Đề tài cấp nhà nước | 1400 |  |  |  |  |
| 2 | Đề tài Quỹ Nafosted và tương đương | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Đề tài cấp bộ và tương đương | 700 |  |  |  |  |
| 4 | Đề xuất nhiệm vụ, đề tài NCKH cấp Nhà nước được xếp trong danh mục | 90 |  |  |  |  |
| 5 | Đề xuất nhiệm vụ, đề tài NCKH cấp bộ hoặc tương đương được xếp trong danh mục | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Hướng dẫn sinh viên tham gia các cuộc thi NCKH cấp trường | 15 |  |  |  |  |

**Bảng 3. Hợp đồng chuyển giao công nghệ (Có báo cáo nguồn thu về trường thông qua các trung tâm) - Phải có minh chứng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Loại hợp đồng đồng** | **Quy đổi giờ NCKH** | **Sản phẩm chuyển giao** | **Số hợp đồng** | **Giá trị hợp đồng** | **Thời gian ký hợp đồng** | **Đơn vị nhận chuyển giao** |
| 1 | HĐ có giá trị trên 1 tỷ đồng | 350 |  |  |  |  |  |
| 2 | HĐ giá trị từ 500 triệu đến 01 tỷ | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | HĐ từ 100 triệu đến 500 triệu | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | HĐ giá trị dưới 100 triệu | 75 |  |  |  |  |  |

**Bảng 4.** **Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo và biên dịch tài liệu xuất bản từ 01/02/2017 đến 31/08/2017 - Phải có minh chứng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Loại công trình** | **Quy đổi giờ NCKH** | **Tên công trình** | **Danh sách tác giả** | **Số tín chỉ** | **QĐ nghiệm thu** | **Thời gian xuất bản** |
| 1 | Biên soạn giáo trình | 60/tc |  |  |  |  |  |
| 2 | Phản biện giáo trình | 10/tc |  |  |  |  |  |

**Bảng 5. Sở hữu trí tuệ** (gắn với tên trường) – **Phải có minh chứng**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Loại tài sản Sở hữu trí tuệ** | **Quy đổi giờ NCKH** | **Tên sản phẩm** | **Danh sách tác giả** | **Cấp theo Quyết định số** | **Thời gian cấp**  **(tháng/năm)** |
| 1 | Bằng bảo hộ sáng chế hoặc giải pháp hữu ích ở các nước phát triển | 400 |  |  |  |  |
| 2 | Bằng bảo hộ sáng chế hoặc giải pháp hữu ích trong nước | 200 |  |  |  |  |
| 3 | Bằng bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp | 75 |  |  |  |  |
| 4 | Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu | 50 |  |  |  |  |

**Bảng 6.** **Tham gia các dự án quốc tế** (gắn với tên trường) – **Phải có minh chứng**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Loại dự án** | **Quy đổi giờ NCKH** | **Tên dự án và đơn vị chủ trì** | **Danh sách chủ nhiệm và tất cả thành viên tham gia thực hiện dự án (ghi tên chủ nhiệm đầu tiên)** | **Thời gian ký hợp đồng (tháng/năm)** | **Thời gian nghiệm thu**  **(tháng/năm)** |
| 1 | Dự án trên 100.000 $ | 400 |  |  |  |  |
| 2 | Dự án từ 50.000 $ đến 100.000 $ | 300 |  |  |  |  |
| 3 | Dự án dưới 50.000 $ | 200 |  |  |  |  |

**Bảng 7.** **Tham gia tổ chức sân chơi khoa học sinh viên (Đính kèm Quyết định thành lập Ban tổ chức hoặc kế hoạch cuộc thi có danh sách BTC)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Cấp sân chơi** | **Quy đổi giờ NCKH** | **Tên sân chơi** | **Đơn vị tổ chức** | **Thời gian tổ chức** | **Kết quả đạt được** |
| 1 | Cấp quốc tế | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Cấp trường | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Cấp khoa | 5 |  |  |  |  |

**Bảng 8. Phản biện bài báo khoa học – Phải có minh chứng**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên hoạt động** | **Quy đổi giờ NCKH** | **Tên bài báo** | **Nhóm tác giả** | **Tên tạp chí** | **Thời gian phản biện** |
| 1 | Tạp chí khoa học chuẩn SCI, SCIE, ISI | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Tạp chí quốc tế khác | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Tạp chí khoa học danh mục hội đồng chức danh nhà nước | 08 |  |  |  |  |
| 4 | Kỷ yếu hội thảo có ISBN | 05 |  |  |  |  |

**Bảng 9. Các hoạt động bổ trợ KHCN - Phải có minh chứng**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Hoạt động** | **Quy đổi giờ NCKH** | **Tên hoạt động cụ thể** | **Quyết định cử đi số** | **Đơn vị tổ chức** | **Thời gian tham gia** |
| 1 | Thâm nhập thực tiễn nhằm đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ có quyết định cử đi của Nhà trường | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Tư vấn hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động khoa học công nghệ có quyết định cử đi của Nhà trường | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Hội chợ, triển lãm (thiết bị, mô hình dạy học) cấp thành phố và tương đương | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Hội chợ, triển lãm (thiết bị, mô hình dạy học) cấp trường | 05 |  |  |  |  |

***Tp. HCM, ngày tháng năm 2017***

**Người kê khai**