**PHỤ LỤC: GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI**

### Khoản 1. Công lao động

*Đơn vị tính: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung trả công lao động**  ***(Căn cứ mục B5)*** | **Dự toán kinh phí** | | **Ghi chú** |
| Kinh phí | Trong đó khoán chi (\*) |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Cộng:** |  |  |  |

(\*)  *Theo quy định tại Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN của liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 04/10/2006 và Thông tư số 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN của liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 07/5/2007.*

### Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng

*Đơn vị tính: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung chi** | **Dự toán kinh phí** | | **Căn cứ mục B5** |
| Kinh phí | Trong đó khoán chi (\*) |
| **I** | **Nguyên, vật liệu** |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Nội dung.. |
| 2 |  |  |  | Nội dung.. |
| **II** | **Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng** |  |  |  |
|  |  |  |  | Nội dung.. |
|  |  |  |  | Nội dung.. |
|  |  |  |  | Nội dung.. |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Năng lượng, nhiên liệu** |  |  |  |
| 1 | Than |  |  | Nội dung.. |
| 2 | Điện |  |  | Nội dung.. |
| 3 | Xăng, dầu |  |  | Nội dung.. |
| 4 | Nhiên liệu khác |  |  | Nội dung.. |
| 5 | Nước |  |  |  |
| **IV** | **Mua sách, tài liệu, số liệu** |  |  |  |
|  |  |  |  | Nội dung.. |
|  |  |  |  | Nội dung.. |
|  | **Cộng:** |  |  |  |

(\*)  *Theo quy định tại Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN của liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 04/10/2006và Thông tư số 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN của liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 07/5/2007.*

### Khoản 3. Thiết bị, máy móc

*Đơn vị tính: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung chi** | **Dự toán kinh phí** | | **Căn cứ mục B5** |
| Tổng số | Trong đó khoán chi (\*) |
| **I** | **Mua thiết bị** |  |  | Nội dung.. |
| 1 | Mua thiết bị công nghệ |  |  | Nội dung.. |
|  |  |  |  | Nội dung.. |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường |  |  |  |
|  |  |  |  | Nội dung.. |
| **II** | **Thuê thiết bị** (ghi tên thiết bị, thời gian thuê) |  |  | Nội dung.. |
|  |  |  |  | Nội dung.. |
|  |  |  |  | Nội dung.. |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Vận chuyển lắp đặt** |  |  |  |
|  |  |  |  | Nội dung.. |
|  |  |  |  | Nội dung.. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Cộng:** |  |  |  |

(\*)  *Theo quy định tại Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN của liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 04/10/2006 và Thông tư số 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN của liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 07/5/2007.*

### Khoản 4. Chi khác

*Đơn vị tính: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung chi** | **Dự toán kinh phí** | | **Chi chú** |
| Kinh phí | Trong đó khoán chi (\*) |
| **I** | **Hợp tác trong nước**(địa điểm, thời gian, số lượt người đi công tác và/hoặc tham dự Hội thảo) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| **II** | **Hợp tác quốc tế** |  |  |  |
| A | Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| B | Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| **III** | **Phụ cấp chủ nhiệm đề tài** |  |  |  |
| **IV** | **Xây dựng thuyết minh chi tiết được duyệt** |  |  |  |
| **V** | **Báo cáo tổng kết đề tài** |  |  |  |
| **VI** | **Quản lý chung** |  |  |  |
| **VII** | **Dự phòng** (Đăng ký sở hữu trí tuệ, tổ chức hội thảo, liên lạc, văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu…) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Cộng:** |  |  |  |

(\*)  *Theo quy định tại Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN của liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 04/10/2006 và Thông tư số 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN của liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 07/5/2007.*