**THANG ĐIỂM CÔNG TRÌNH QUY ĐỔI ĐỐI VỚI CÁ NHÂN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dun** | **Số điểm công trình quy đổi** | **Số điểm cộng thêm khi có giải cấp Trường\*** | **Số điểm cộng thêm khi có giải cấp Bộ\*** |
|  | Chủ nhiệm Công trình NCKH Cấp Nhà nước | 3,50 |  |  |
|  | Chủ nhiệm Công trình NCKH Cấp Bộ | 2,00 |  |  |
|  | Chủ nhiệm Công trình NCKH Cấp Thành phố | 1,50 |  |  |
|  | Chủ nhiệm Công trình NCKH Cấp Trường TĐ | 1,50 |  |  |
|  | Chủ nhiệm Công trình NCKH Cấp Trường | 0,50 |  |  |
|  | Hướng dẫn chính đề tài NCKH Sinh viên/Công trình. | 0,25 | Giải Nhất: 0,25Giải Nhì: 0,20Giải Ba: 0,15Giải KK: 0,10 | Giải Nhất: 0,25Giải Nhì: 0,20Giải Ba: 0,15Giải KK: 0,10 |
|  | Bài báo khoa học công bố trên các Tạp chí khoa học quốc tế *(các công bố phải được phân vào Volume - Issue cụ thể là căn cứ để xác định thời gian của công trình).*\*.Tạp chí thuộc danh mục ISI được Web of Science xếp hạng - Tạp chí trong nhóm Q1 - Tạp chí trong nhóm Q2 - Tạp chí trong nhóm Q3 - Tạp chí trong nhóm Q4 \*.Tạp chí thuộc danh mục Scopus được Scimago xếp hạng Q1, Q2, Q3 và Q4. | 3,503,253,002,752,00 |  |  |
|  | Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải và các Tạp chí khoa học chuyên ngành khác được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm *(các công bố phải được phân vào số xuất bản/Volume - Issue cụ thể là căn cứ để xác định thời gian của công trình).* | 0,75 |  |  |
|  | Báo cáo khoa học được đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế có phản biện độc lập thuộc danh mục ISI/Scopus *(các công bố được xác nhận bằng thời điểm xuất hiện trên danh mục ISI/Scopus).* | 1,75 |  |  |
|  | Báo cáo khoa học được đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia, Quốc tế có chỉ số ISSBN. | 0,50 |  |  |
|  | Giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo *(chỉ tính đối với các công trình đã hoàn tất hồ sơ nghiệm thu bản thảo cuối cùng):*- Sách chuyên khảo;- Giáo trình;- Tài liệu tham khảo. | 3,002,000,50 |  |  |
|  | Các văn bằng đăng ký Sở hữu trí tuệ*(Chỉ được tính khi có số văn bằng được cấp).* | 2,00 |  |  |

*Ghi chú: \* là số điểm cộng thêm tương ứng.*