BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN**

**HƯỚNG DẪN THUYẾT MINH**

**ĐỀ TÀI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2025**

Để Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Trường năm 2025 thực hiện đúng theo quy định hiện hành, Nhà trường hướng dẫn các Chủ nhiệm đề tài về định mức chi thù lao thực hiện đề tài và trình bày nội dung các mục 8; 14.2; 15; 18 như sau:

**1. Định mức chi thù lao thực hiện đề tài**

a) Hệ số tiền thù lao cho các chức danh **(HCD )**

- Chủ nhiệm đề tài: 1,0

- Thư ký khoa học: 0,3

- Thành viên chính: 0,8

- Thành viên: 0,4

- Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ: 0,2

b) Tiền thù lao thực hiện đề tài:

- Thù lao của chủ nhiệm đề tài: **TLCN = 1,0 x DMCN x 20% x 12**

- Thù lao của thư ký khoa học: **TLTK = 0,3 x DMCN x 20% x 12**

- Thù lao của thành viên, kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ: **TL = HCD x DMCN x (Σtn /22)**

Trong đó:

**DMCN** được xác định **2.500.000đ** là định mức thù lao theo tháng của chủ nhiệm đề tài;

**Σtn** là tổng số ngày quy đổi không đủ tháng mà thành viên, kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ tham gia thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (tn < 22).

**2. Chi quản lý chung đề tài:** Trích 5% kinh phí đề tài được phê duyệt.

*Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/05/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước*

**II. Hướng dẫn nội dung một số mục**

**Ví dụ:** Với đề tài KH&CN cấp Trường có dự toán kinh phí là: 17.000.000 đ

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn A

**Mục 8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Đơn vị công tác và**  **lĩnh vực chuyên môn** | **Nhiệm vụ** | **Chữ ký** |
| 1 | Nguyễn Văn A |  | Chủ nhiệm đề tài |  |
| 2 | Trần Văn B |  | Thư ký khoa học |  |
| 3 | Nguyễn Văn C (nếu có) |  | Thành viên chính |  |
| 3 | Nguyễn Thị D (nếu có) |  | Thành viên |  |
| 4 | Lê Ngọc E (nếu có) |  | KTV/NV hỗ trợ |  |

Số lượng thành viên tham gia thực hiện đề tài tùy theo từng đề tài.

**Mục 14.2. Tiến độ thực hiện**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các nội dung, công việc thực hiện** | **Sản phẩm** | **Thời gian**  **(bắt đầu-kết thúc)** | **Người thực hiện** |
| 1 | Nội dung 1: … | | | |
|  | Công việc 1.1:… |  | tháng../20.. đến tháng../20.. | - Nguyễn Văn A (Thành viên chính)  - Nguyễn Thị D (Thành viên) |
|  | Công việc 2.1:… |  | tháng../20.. đến tháng../20.. | - Nguyễn Văn A (Thành viên chính)  - Trần Văn B (Thành viên)  - Lê Ngọc E (KTV/NV hỗ trợ) |
| 2 | Nội dung 2: … | | | |
|  | Công việc 2.1:… |  | tháng../20.. đến tháng../20.. | - Nguyễn Văn A (Thành viên chính)  - Nguyễn Văn C (Thành viên) |
|  | Công việc 2.2:… |  | tháng../20.. đến tháng../20.. | - Trần Văn B (Thành viên)  - Lê Ngọc E (KTV/NV hỗ trợ) |
| 3 | Nội dung 3 (nếu có): | | | |
| 4 | Báo cáo seminar cấp khoa |  | tháng../20.. đến tháng../20.. | - Nguyễn Văn A (Thành viên chính) |
| 5 | Tổng kết, đánh giá | Báo cáo tổng hợp | tháng../20.. đến tháng../20.. | - Nguyễn Văn A (Chủ nhiệm đề tài)  - Trần Văn B (Thư ký khoa học) |

Trong trường hợp cụ thể, nhiệm vụ KH&CN có thể điều chỉnh các phần theo nội dung nghiên cứu.

**Mục 15.1 Bảng giải trình chi tiết tiền thù lao thực hiện đề tài**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Họ và tên người thực hiện** | **Chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN** | **Hệ số thù lao theo ngày** | **Số tháng quy đổi của chức danh** | **Định mức thù lao của chủ nhiệm**  **(đồng)** | **Tổng tiền thù lao (đồng)** | **Nguồn kinh phí** | |
| **NSNN** | **Quỹ phát triển KH&CN**  **(đồng)** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)= (5)x(6)x(7) | (9) | (10) |
| **1** | Nội dung 1: … |  |  |  |  |  | **4.050.000** | **0** | **4.050.000** |
| **1.1** | Công việc 1.1:… |  |  |  |  |  | **2.200.000** | **0** | **2.200.000** |
|  |  | Nguyễn Văn A | Thành viên chính | 0,8 | 0,9 | 2.500.000 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
| Nguyễn Thị D | Thành viên | 0,4 | 0,4 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| **1.2** | Công việc 2.1:… |  |  |  |  |  | **1.850.000** |  | **1.850.000** |
|  |  | Nguyễn Văn A | Thành viên chính | 0,8 | 0,5 | 2.500.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| Trần Văn B | Thành viên | 0,4 | 0,5 | 2.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| Lê Ngọc E | KTV/NV hỗ trợ | 0,2 | 0,7 | 2.500.000 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| **2** | Nội dung 2: … |  |  |  |  |  | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |
| **2.1** | Công việc 2.1:… |  |  |  |  |  | **1.800.000** | **0** | **1.800.000** |
|  |  | Nguyễn Văn A | Thành viên chính | 0,8 | 0,5 | 2.500.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Nguyễn Văn C | Thành viên chính | 0,8 | 0,4 | 2.500.000 | 800.000 | 0 | 800.000 |
| **2.2** | Công việc 2.2:… |  |  |  |  |  | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** |
|  |  | Trần Văn B | Thành viên | 0,4 | 0,5 | 2.500.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Lê Ngọc E | KTV/NV hỗ trợ | 0,2 | 0,4 | 2.500.000 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| **3** | Thù lao của chủ nhiệm đề tài | Nguyễn Văn A | Chủ nhiện đề tài | 1 | 2,4 | 2.500.000 | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** |
| **4** | Thù lao của thư ký khoa học | Trần Văn B | Thư ký khoa học | 0,3 | 2,4 | 2.500.000 | **1.800.000** | **0** | **1.800.000** |
| Tổng cộng | |  |  |  |  |  | **14.850.000** |  | **14.850.000** |

**Mục 15.2: Bảng tổng hợp thù lao của các thành viên tham gia đề tài**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Số tháng quy đổi** | **Tổng tiền thù lao (đồng)** |
| 1 | Nguyễn Văn A | 4,3 | 9.800.000 |
| 2 | Trần Văn B | 1,1 | 3.300.000 |
| 3 | Nguyễn Văn C | 0,4 | 800.000 |
| 4 | Nguyễn Thị D | 0,4 | 400.000 |
| 5 | Lê Ngọc E | 1,1 | 550.000 |
| Tổng cộng: | | | 14.850.000 |

**Mục 18. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ**

**Tổng kinh phí:**

Trong đó: Ngân sách Nhà nước: 0 đồng Các nguồn kinh phí khác: 17.000.000 đồng

Dự trù kinh phí theo các mục chi *(phù hợp với nội dung nghiên cứu):*

*Đơn vị tính: đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Khoản chi** | **Số tiền** | |
| **Ghi theo từng tiểu mục** | **Ghi theo từng mục** |
| **Tổng kinh phí được duyệt:** | | **17.000.000** |
| **1) Chi thù lao thực hiện đề tài:**  1.1. Chi thù lao chủ nghiệm đề tài:  1.2. Chi thù lao thư ký khoa học:  1.3. Chi thù lao thành viên chính:  1.4. Chi thù lao thành viên:  1.5. Chi thù lao nhân viên kỹ thuật, nhân viên hỗ trợ: | 6.000.000  1.800.000  4.600.000  1.900.000  550.000 | **14.850.000** |
| **2) Chi seminar cấp khoa:**  2.1. Chủ trì (01 buổi):  2.2.Thư ký (01 buổi):  2.3. Báo cáo viên (02 báo cáo):  2.4. Thành viên tham dự (05 thành viên): | 200.000  100.000  400.000  350.000 | **1.050.000** |
| **3)** **Chi hỗ trợ văn phòng phẩm, phô tô, in ấn:** | 250.000 | **250.000** |
| **4) Chi quản lý chung đề tài:** | 850.000 | **850.000** |

***Ghi chú:*** Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, xin liên hệ CV.Võ Nguyễn Quỳnh Giao, P. KHCN&HTQT, ĐT: 0342967553.