**PHẦN A. DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO BÁO CÁO**

| **TT** | **Ký hiệu mẫu** | **Tên mẫu báo cáo** | **Đơn vị phụ trách** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Báo cáo tình hình xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật và kết quả công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ** | |  |
| 1.1 | Biểu số 01a/XDVB | Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật | Văn phòng Sở |
| 1.2 | Biểu số 01b/TTKT | Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ | Thanh tra Sở |
| **2** | **Báo cáo kết quả phân bổ và sử dụng kinh phí khoa học và công nghệ** | |  |
| 2.1 | Biểu số 02a/KP | Kết quả phân bổ và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho khoa học và công nghệ của địa phương | Văn phòng Sở |
| **3** | **Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và kết quả hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ, thông tin khoa học và công nghệ** | |  |
| 3.1 | Biểu số 03a/NCKH | Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ | Phòng Quản lý khoa học |
| 3.2 | Biểu số 03b/ƯDCN | Kết quả hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ | Phòng Quản lý khoa học |
| 3.3 | Biểu số 03d/CGCN | Kết quả hoạt động đăng ký chuyển giao công nghệ | Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành |
| 3.4 | Biểu số 03đ/TTKHCN | Kết quả hoạt động thông tin khoa học và công nghệ | Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành |
| **4** | **Báo cáo tình hình hoạt động thẩm định cơ sở khoa học chương trình phát triển kinh tế - xã hội và thẩm định công nghệ dự án đầu tư; Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước** | |  |
| 4.1 | Biểu số 04a/TĐCN | Tình hình thẩm định cơ sở khoa học chương trình phát triển kinh tế - xã hội và thẩm định công nghệ dự án đầu tư | Phòng Quản lý công nghệ |
| 4.2 | Biểu số 04c/TĐNV | Tình hình thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước | Phòng Quản lý khoa học |
| **5** | **Báo cáo về phát triển nhân lực khoa học và công nghệ; phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ** | |  |
| 5.1 | Biểu số 05a/NLKHCN | Kết quả phát triển nhân lực khoa học và công nghệ | Phòng Văn phòng Sở |
| 5.2 | Biểu số 05b/CCTC | Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập | Phòng Văn phòng Sở |
| 5.3 | Biểu số 05d/HTCN | Tình hình phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ | Phòng Văn phòng Sở |
| **6** | **Báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận trong hoạt động khoa học và công nghệ** | |  |
| 6.1 | Biểu số 06a/TCKHCN | Kết quả cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ | Phòng Quản lý khoa học |
| 6.2 | Biểu số 06b/DNKHCN | Kết quả cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ | Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành |
| **7** | **Báo cáo tình hình triển khai phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, thị trường khoa học và công nghệ** | |  |
| 7.1 | Biểu số 07a/PTTT | Kết quả phát triển thị trường khoa học và công nghệ | Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành |
| 7.2 | Biểu số 07b/ĐMST | Tình hình triển khai phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia | Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành |
| **8** | **Báo cáo hoạt động sở hữu trí tuệ** | |  |
|  | Biểu số 10a/SHTT | Kết quả công tác quản lý về sở hữu trí tuệ và triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến tại địa phương | Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành |
| **9** | **Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng** | | Chi cục TĐC |
| **9.1** | **Báo cáo tình hình xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật; hoạt động tiếp nhận công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy** | | Chi cục TĐC |
| 9.1.1 | Biểu số 11a/QCKT | Tình hình xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Chi cục TĐC |
| 9.1.2 | Biểu số 11b/ĐGSPH | Tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn/hợp quy | Chi cục TĐC |
| **9.2** | **Báo cáo tình hình quản lý, xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh** | |  |
|  | Biểu số 12/GTCL | Tình hình quản lý, xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố | Chi cục TĐC |
| **9.3** | **Báo cáo kết quả hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp Việt Nam và kết quả hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại** | |  |
|  | Biểu số 13a/TBT | Kết quả hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tại địa phương | Chi cục TĐC |
| **9.4** | **Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đo lường** | |  |
|  | Biểu số 14/ĐL | Tình hình quản lý nhà nước về đo lường | Chi cục TĐC |
| **9.5** | **Báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp** | |  |
| 15.1 | Biểu số 15a/KTCL | Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của địa phương | Chi cục TĐC |
| 15.3 | Biểu số 15c/ĐGSPH | Tình hình chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp | Chi cục TĐC |
| **10** | **Báo cáo về công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân; phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử** | |  |
| 10.1 | Biểu số 16a/ATBX | Công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân tại địa phương | Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành |
| 10.2 | Biểu số 16b/NLNT | Công tác phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử tại địa phương | Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành |