**MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU CÔNG NGHỆ**

*( Kèm theo công văn số /SKHCN-QLCN ngày /5/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ*

|  |
| --- |
| **Tên công nghệ yêu cầu:**  (Xin nêu cụ thể) |

|  |
| --- |
| **Sản phẩm:** |
| Công suất dự kiến: |
| Địa điểm: |
| Loại hình dự án: [ ] Dự án mới  [ ] Mở rộng/ Hiện đại hóa  [ ] Đa dạng hóa |
| Tổng chi phí dự kiến: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hình thức hợp tác mong muốn:** | | |
| [ ] Tư vấn  [ ] Cung cấp thiết bị | [ ] Bí kíp sản xuất know-how  [ ] Liên doanh | [ ] Dự án chìa khóa trao tay  [ ] Cấp phép công nghệ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ưu tiên:** | |
| Trong nước: | Nước ngoài:  (Xin nêu cụ thể tên nước) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Khả năng đầu tư:** | | | |
| Tiền mặt  Nhà xưởng (m2) | :  : | Đất (m2)  Công cụ | :  : |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kế hoạch tiếp thị:** | | | |
| Thị trường nội địa (%) | : | Xuất khẩu (%) | : |
| **Tiềm năng thị trường:** | | | |
| Nhu cầu hàng năm  Tăng trưởng (%) | :  : | Nguồn cung (%) | : Thị trường trong nước  Cho xuất khẩu |

|  |
| --- |
| **Mô tả ngắn gọn về mối liên hệ giữa dự án với lĩnh vực kinh doanh hiện tại:**  (Sử dụng thêm khoảng trống nếu cần) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mong muốn hỗ trợ từ nhà cung cấp công nghệ:** | | |
| **Tài liệu và các hỗ trợ khác:** | | |
| [ ] Báo cáo dự án  [ ] Sản phẩm mẫu | [ ] Nghiên cứu khả thi công nghệ  [ ] Thiết kế | [ ] Mô hình sản phẩm  [ ] Loại khác (nêu cụ thể) |

**Thông tin về doanh nghiệp**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên doanh nghiệp:** |  |
| **Thông tin liên lạc :** | Địa chỉ:  Người liên hệ: Điện thoại:  Fax:  Di động:  Email:  Website: |
| **Loại hình**  **doanh nghiệp:** | [ ] Rất nhỏ [ ] Nhỏ [ ] Vừa |
| **Hình thức:** | [ ] Tư nhân [ ] Cổ phần [ ] Hợp danh [ ] TNHH [ ] Nhà nước |
| **Năm thành lập:** |  |
| **Ngành nghề:** | [ ] Sản xuất [ ] Dịch vụ [ ] Khác |
| **Tình hình tài chính:** | Tại ngày................. |
| **Vốn điều lệ:** |  |
| **Vốn đóng góp:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sản phẩm sản xuất/kinh doanh:** |  | **Năm hiện tại** | **Năm trước** |
| Sản phẩm 1 | Sản lượng đầu ra |  |  |
| Doanh thu |  |  |
| … | Sản lượng đầu ra |  |  |
| Doanh thu |  |  |
| **Cơ sở vật chất và thiết bị sản xuất chính:** | **Tổng số nhân công:** | | |
|  | Quản lý |  | |
|  | Kỹ sư |  | |
|  | Kỹ thuật viên và công nhân có tay nghề |  | |
|  |  |  | |
| Nguyên liệu thô và thành phần:   1. Từ trong nước: 2. Từ nước ngoài:   Công nghệ, trang thiết bị và cơ sở vật chất được hiện đại hóa:  Bao phủ thị trường và hoạt động (bao gồm xuất khẩu): | | | |