**CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỊNH KỲ**

**DÀNH CHO KHOA/ BỘ MÔN/ ĐƠN VỊ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung báo cáo** | **Thời gian** | **Hình thức** | **Nơi nhận** | **Biểu mẫu** |
|  | Báo cáo thống kê khoa học và công nghệ cho Bộ KHCN và Sở KHCN | 31/02 | File mềm và file scan VB có chữ ký | Phòng KHCN&QHĐN | BCĐK.KHCN-01  (gồm nhiều biểu mẫu nhỏ) |
|  | Báo cáo tình hình thực hiện đề tài Trưòng tại các đơn vị 6 tháng và 12 tháng | 30/6, 30/12 | File mềm và file scan VB có chữ ký | Phòng KHCN&QHĐN | BCĐK.KHCN-02 |
|  | Báo cáo tình hình thực hiện đề tài hợp tác tại các đơn khác vị 6 tháng và 12 tháng | 30/6, 30/12 | File mềm và file scan VB có chữ ký | Phòng KHCN&QHĐN | BCĐK.KHCN-03 |
|  | Báo cáo tình hình thực hiện đề tài Tỉnh tại các đơn vị 6 tháng và 12 tháng | 30/6, 30/12 | File mềm và file scan VB có chữ ký | Phòng KHCN&QHĐN | BCĐK.KHCN-04 |
|  | Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài Tỉnh/thành phố (Dành cho chủ nhiệm đề tài Tỉnh/Bộ) | 30/6, 30/12 | File mềm và file scan VB có chữ ký | Phòng KHCN&QHĐN | BCĐK.KHCN-05 |
|  | Báo cáo bài báo đã đăng Tạp chí nước ngoài/  trong nước | 30/6, 30/12 | File mềm và file scan VB có chữ ký | Phòng KHCN&QHĐN | BCĐK.KHCN-06 |
|  | Báo cáo số lượng HN/HT (tình hình cụ thể, số lượng, tg….CME) | 30/6, 30/12 | File mềm và file scan VB có chữ ký | Phòng KHCN&QHĐN | BCĐK.KHCN-07 |