|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Nội dung** | **Nguồn vốn** | | | | | | | | | | | |
| **Ngân sách nhà nước** | | | | | | | | **Ngoài ngân sách nhà nước** | | | |
| **TỔNG** | | Năm 2022 | | Năm 2023 | | Năm 2024 | | Tổng số | *Năm 2022* | *Năm 2023* | *Năm 2024* |
|  |  | Kinh phí | *Trong đó, khoán chi theo quy định* | Kinh phí | *Trong đó, khoán chi theo quy định* | Kinh phí | *Trong đó, khoán chi theo quy định* | Kinh phí | *Trong đó, khoán chi theo quy định* |
| **1** | **2** | **3 = (5+7+9)** | **4 = (6+8+10)** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi điều tra, khảo sát (tại 4 địa phương: …..)** | **492.52** | **492.52** | **492.52** | **492.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |
|  | Lập mẫu phiếu điều tra 4 mẫu phiếu x 1 triệu | 4.00 | 4.00 | *4.00* | 4.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | Đối tượng cung cấp thông tin (4 mẫu phiếu; trên 40 chỉ tiêu/phiếu) - Tổ chức, cá nhân và chuyên gia: 115.000đ/phiếu x 4 mẫu x 1.062 đối tượng | 488.52 | 488.52 | *488.52* | 488.52 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| **2** | **Công tác trong nước của đoàn (địa điểm, thời gian, số lượt người):** | **153.740** | **153.740** | **153.740** | **153.740** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** |  |  |  |  |
| 2.1 | Công tác Bình Dương: (4 ngày, 8 người) | 38.74 | 38.74 | 38.74 | 38.74 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | Chi phí cho một lần công tác: | 38.74 | 38.74 | 38.74 | 38.74 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | - Từ TP.HCM, thuê xe 16 chỗ: 2.500.000 đ x 5 ngày | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 21.54 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | Phụ cấp lưu trú: 8 người x 4 ngày x 200.000đ | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | Tiền thuê phòng: 8 người x 3 ngày x 450.000đ | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Công tác Đồng Nai: (5 ngày, 8 người) | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | Chi phí cho một lần công tác: | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | - Từ TP.HCM, thuê xe 16 chỗ: 2.500.000 đ x 5 ngày | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | Phụ cấp lưu trú: 8 người x 5 ngày x 200.000đ | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | Tiền thuê phòng: 8 người x 4 ngày x 450.000đ | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Công tác Bà Rịa Vũng Tàu: (5 ngày, 8 người) | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | Chi phí cho một lần công tác: | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | - Từ TP.HCM, thuê xe 16 chỗ: 2.500.000 đ x 5 ngày | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | Phụ cấp lưu trú: 8 người x 5 ngày x 200.000đ | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | Tiền thuê phòng: 8 người x 4 ngày x 450.000đ | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 2.4 | Công tác Hồ Chí Minh: (4 ngày, 8 người) | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 27.20 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | Chi phí cho một lần công tác: | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 27.20 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | - Từ TP.HCM, thuê xe 16 chỗ: 1.000.000 đ x 5 ngày | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | Phụ cấp lưu trú: 8 người x 4 ngày x 200.000đ | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | Tiền thuê phòng: 8 người x 3 ngày x 450.000đ | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| **3** | **Kinh phí quản lý (bằng 5% tổng kinh phí thực hiện đề tài/đề án)** | **197.50** | 197.50 | **60.00** | 60.00 | **90.00** | 90.00 | **47.50** | 47.50 |  |  |  |  |
| **4** | **Chi phí đánh giá, nghiệm thu** | **37.47** | **37.47** | **0.00** | **0.00** | **15.00** | **15.00** | **22.47** | **22.47** |  |  |  |  |
|  | Chủ tịch hội đồng: 750.000đ | 0.75 | 0.75 |  | 0.00 |  | 0.00 | *0.75* | 0.75 |  |  |  |  |
|  | Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng: 4 người x 500.000đ/người | 2.00 | 2.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | *2.00* | 2.00 |  |  |  |  |
|  | Thư ký hành chính: 1 người x 150.000đ/người | 0.15 | 0.15 |  | 0.00 |  | 0.00 | *0.15* | 0.15 |  |  |  |  |
|  | Đại biểu được mời tham dự: 25 người x 100.000đ/người | 2.50 | 2.50 |  | 0.00 |  | 0.00 | *2.50* | 2.50 |  |  |  |  |
|  | Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng: 3 người x 250.000đ | 0.75 | 0.75 |  | 0.00 |  | 0.00 | *0.75* | 0.75 |  |  |  |  |
|  | Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng: 2 người x 350.000đ | 0.70 | 0.70 |  | 0.00 |  | 0.00 | *0.70* | 0.70 |  |  |  |  |
|  | Trà nước: 31 người x 20.000đ/người/buổi | 0.62 | 0.62 |  | 0.00 |  | 0.00 | *0.62* | 0.62 |  |  |  |  |
|  | Chi kiểm tra giám sát | 30.00 | 30.00 |  |  | 15.00 | 15.00 | *15.00* | 15.00 |  |  |  |  |
| **5** | **Chi khác** | **428.91** | **428.91** | **54.36** | **54.36** | **322.61** | **322.61** | **51.94** | **51.94** | **500.40** | **500.40** | **0.00** | **0.00** |
| *5.1* | *Hội thảo khoa học* | *251.430* | *251.430* | *0.000* | *0.000* | *251.430* | *251.430* | *0.000* | *0.000* | *500.400* | *500.400* | *0.000* | *0.000* |
| 5.1.1. | HTKH 1: tại Bình Dương (02 buổi) tổng kinh phí 500 triệu tài trợ bởi Tổng công ty Becamex IDC |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.400 | 500.400 |  |  |
|  | Chủ trì hội thảo: 1.500.000 đồng/buổi x 2 buổi |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |
|  | Thư ký hội thảo: 500.000 đồng/buổi hội thảo x 2 buổi |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  | Báo cáo viên trình bày tại hội thảo: 6 báo cáo x 2.000.000 đồng/báo cáo. |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000 | 12.000 |  |  |
|  | Báo cáo khoa học không trình bày tại hội thảo, được đưa vào kỷ yếu/ tài liệu : 30 báo cáo x 1.000.000 đồng/báo cáo. |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.000 | 39.000 |  |  |
|  | Thành viên tham gia hội thảo: 200 người x 200.000 đồng/thành viên/buổi hội thảo |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000 | 40.000 |  |  |
|  | Tài liệu, VPP hội thảo (200 người x 80.000đ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.000 | 16.000 |  |  |
|  | Chi giải khát giữa giờ: 200 người x 20.000đ/người/buổi |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |
|  | Chi khác: backdrop, gửi thư mời,… |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |
|  | Thuê phòng: 19,5 triệu/buổi x 2 buổi |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.000 | 39.000 |  |  |
|  | Chi phí đi lại: - Vé máy bay khứ hồi đến TP.HCM: Từ Hà Nội: 40 người x 7.760.000đ/người |  |  |  |  |  |  |  |  | 310.400 | 310.400 |  |  |
|  | Phụ cấp lưu trú: 40 người x 2 ngày x 200.000d |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.000 | 16.000 |  |  |
|  | Tiền thuê phòng: 40 người x 1 ngày x 450.000đ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000 | 18.000 |  |  |
| 5.1.2. | HTKH 2: Hội thảo tại Thành phố Hồ Chí Minh | 93.330 | 93.330 |  |  | 93.330 | 93.330 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |
|  | Chủ trì hội thảo: 1.500.000 đồng/buổi x 1 buổi | 1.500 | 1.500 |  |  | *1.500* | 1.500 |  | 0.000 |  |  |  |  |
|  | Thư ký hội thảo: 500.000 đồng/buổi hội thảo x 1 buổi | 0.500 | 0.500 |  |  | *0.500* | 0.500 |  | 0.000 |  |  |  |  |
|  | Báo cáo viên trình bày tại hội thảo: 3báo cáo x 2.000.000 đồng/báo cáo. | 6.000 | 6.000 |  |  | *6.000* | 6.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |
|  | Báo cáo khoa học không trình bày tại hội thảo, được đưa vào kỷ yếu/ tài liệu : 8 báo cáo x 1.000.000 đồng/báo cáo. | 8.000 | 8.000 |  |  | *8.000* | 8.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |
|  | Thành viên tham gia hội thảo: 100 người x 200.000 đồng/thành viên/buổi hội thảo | 20.000 | 20.000 |  |  | *20.000* | 20.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |
|  | Tài liệu, VPP hội thảo (100 người x 80.000đ) | 8.000 | 8.000 |  |  | *8.000* | 8.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |
|  | Chi giải khát giữa giờ: 100 người x 20.000đ/người/buổi | 2.000 | 2.000 |  |  | *2.000* | 2.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |
|  | Chi khác: backdrop, gửi thư mời,… | 2.000 | 2.000 |  |  | *2.000* | 2.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |
|  | Thuê phòng: 19,5 triệu/buổi x 1 buổi | 19.500 | 19.500 |  |  | *19.500* | 19.500 |  | 0.000 |  |  |  |  |
|  | Chi phí đi lại: - Vé máy bay khứ hồi đến TP.HCM: Từ Hà Nội: 3 người x 7.760.000đ/người | 23.280 | 23.280 |  |  | *23.280* | 23.280 |  | 0.000 |  |  |  |  |
|  | Phụ cấp lưu trú: 3 người x 2 ngày x 200.000d | 1.200 | 1.200 |  |  | *1.200* | 1.200 |  | 0.000 |  |  |  |  |
|  | Tiền thuê phòng: 3 người x 1 ngày x 450.000đ | 1.350 | 1.350 |  |  | *1.350* | 1.350 |  | 0.000 |  |  |  |  |
| 5.1.3. | HTKH 4: Hội thảo tại Bà Rịa Vũng Tàu | 158.100 | 158.100 |  |  | 158.100 | 158.100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chủ trì hội thảo: 1.500.000 đồng/buổi x 1 buổi | 1.500 | 1.500 |  |  | *1.500* | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Thư ký hội thảo: 500.000 đồng/buổi hội thảo x 1 buổi | 0.500 | 0.500 |  |  | *0.500* | 0.500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Báo cáo viên trình bày tại hội thảo: 2 báo cáo x 2.000.000 đồng/báo cáo. | 4.000 | 4.000 |  |  | *4.000* | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Báo cáo khoa học không trình bày tại hội thảo, được đưa vào kỷ yếu/ tài liệu : 6 báo cáo x 1.000.000 đồng/báo cáo. | 6.000 | 6.000 |  |  | *6.000* | 6.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Thành viên tham gia hội thảo: 100 người x 200.000 đồng/thành viên/buổi hội thảo | 20.000 | 20.000 |  |  | *20.000* | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tài liệu, VPP hội thảo (100 người x 80.000đ) | 8.000 | 8.000 |  |  | *8.000* | 8.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi giải khát giữa giờ: 100 người x 20.000đ/người/buổi | 2.000 | 2.000 |  |  | *2.000* | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi khác: backdrop, gửi thư mời,… | 2.000 | 2.000 |  |  | *2.000* | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Thuê phòng: 19,5 triệu/buổi x 1 buổi | 19.500 | 19.500 |  |  | *19.500* | 19.500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí đi lại: - Vé máy bay khứ hồi đến TP.HCM: Từ Hà Nội: 10 người x 7.760.000đ/người | 77.600 | 77.600 |  |  | *77.600* | 77.600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Phụ cấp lưu trú: 20 người x 2 ngày x 200.000d | 8.000 | 8.000 |  |  | *8.000* | 8.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiền thuê phòng: 20 người x 1 ngày x 450.000đ | 9.000 | 9.000 |  |  | *9.000* | 9.000 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Chi toạ đàm (9 toạ đàm) | 129.600 | 129.600 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |  |  |  |  |
|  | - Thời gian: 09 buổi |  | 0.000 |  | 0.000 | *0.000* | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |
|  | Chủ trì hội thảo: 1.500.000 đồng/buổi x 9 buổi | 13.500 | 13.500 | 4.500 | 4.500 | *4.500* | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |  |
|  | Thư ký hội thảo: 500.000 đồng/buổi hội thảo x 9 buổi | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 1.500 | *1.500* | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |
|  | Báo cáo viên trình bày tại hội thảo: 2 báo cáo x 2.000.000 đồng/báo cáo x 9 buổi. | 36.000 | 36.000 | 12.000 | 12.000 | *12.000* | 12.000 | 12.000 | 12.000 |  |  |  |  |
|  | Thành viên tham gia hội thảo: 20 người x 200.000 đồng/thành viên/buổi hội thảo x 9 buổi. | 36.000 | 36.000 | 12.000 | 12.000 | *12.000* | 12.000 | 12.000 | 12.000 |  |  |  |  |
|  | Tài liệu, VPP hội thảo (180 người x 100.000đ) | 18.000 | 18.000 | 6.000 | 6.000 | *6.000* | 6.000 | 6.000 | 6.000 |  |  |  |  |
|  | Chi giải khát giữa giờ: 180 người x 20.000đ/người/buổi | 3.600 | 3.600 | 1.200 | 1.200 | *1.200* | 1.200 | 1.200 | 1.200 |  |  |  |  |
|  | Chi khác: backdrop, gửi thư mời,… | 18.000 | 18.000 | 6.000 | 6.000 | *6.000* | 6.000 | 6.000 | 6.000 |  |  |  |  |
| 5.3 | Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm | 47.877 | 47.877 | 11.160 | 11.160 | 27.981 | 27.981 | 8.736 | 8.736 |  |  |  |  |
| 5.4 | Chi phí tự đánh giá | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
|  | Cộng: | **1,340.137** | **1,340.137** | **770.620** | **770.620** | **437.611** | **437.611** | **131.906** | **131.906** | **500.400** | **500.400** | **0.000** | **0.000** |