*Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính*

**Đơn vị: Văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia**

**Chương: 017**

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ (6 THÁNG/CẢ NĂM)**

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

*ĐV tính: Triệu đồng*

| **Số  TT** | **Nội dung** | **Dự toán năm** | **Ước thực hiện quý/ 6 tháng/năm** | **So sánh (%)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dự toán** | **Cùng kỳ  năm trước** |
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí |  |  |  |  |
| 1 | Số thu phí, lệ phí |  |  |  |  |
| 1.1 | Lệ phí |  |  |  |  |
| 1.2 | Phí |  |  |  |  |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại |  |  |  |  |
| 2.1 | Chi sự nghiệp...................... |  |  |  |  |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |  |  |  |  |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |  |  |  |  |
| 2.2 | Chi quản lý hành chính |  |  |  |  |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ |  |  |  |  |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ |  |  |  |  |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN |  |  |  |  |
| 3.1 | Lệ phí |  |  |  |  |
| 3.2 | Phí |  |  |  |  |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | **162.332** | **46.804** | **28,83%** | **152%** |
| 1 | Chi quản lý hành chính | **19.943** | **8.466** | **42,45%** | **130%** |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 4.945 | 2.289 | 46,29% | 115% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 14.998 | 6.177 | 41,19% | 136% |
| 2 | Nghiên cứu khoa học |  |  |  |  |
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | **142.392** | **38.338** | **26,92%** | **158%** |
|  | *- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia* | 133.942 | 37.848 | 28,26% | 160% |
|  | *- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ* | 8.450 | 490 | 5,80% | 74% |
|  | *- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở* |  |  |  |  |