**Mẫu B1a-TMNV**

2299/QĐ-BKHCN

**THUYẾT MINH NHIỆM VỤ   
TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI**

**KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025[[1]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1.** | Tên tổ chức/liên danh | | | | | **1.2.** | Mã số |
|  |  | | | | |  | |
| **1.3.** | Tên dự án | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| 1.4. Phương thức thực hiện | | | | | | | |
| 🞏 Độc lập | | | | 🞏 Liên danh | | | |
| 1.5. Phương thức khoán chi | | | | | | | |
| 🞏 Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng | | | | 🞏 Khoán chi từng phần, trong đó:  Kinh phí khoán:  Kinh phí không khoán: | | | |
| 2. Thông tin tổ chức/liên danh | | | | | | | |
| 2.1. Thông tin của tổ chức chủ trì | | | | | | | |
| 2.1.1. Tên tổ chức | | | | | |  | |
| 2.1.2. Lãnh đạo của tổ chức | | | | | | Tên:  Email:  Điện thoại:  Email: | |
| 2.1.3. Chủ nhiệm dự án | | | | | | Tên:  Email:  Điện thoại:  Email: | |
| 2.2. Thông tin của các tổ chức liên danh | | | | | | | |
| 2.2.1. Tên tổ chức thứ nhất | | | | | | | |
| 2.2.2. Lãnh đạo của tổ chức | | | | | | Tên:  Email:  Điện thoại:  Email: | |
| 2.2.3. Trưởng nhóm tham gia | | | | | | Tên:  Email:  Điện thoại:  Email: | |
| 2.2.1. Tên tổ chức thứ hai | | | | | | | |
| 2.2.2. Lãnh đạo của tổ chức | | | | | | Tên:  Email:  Điện thoại:  Email: | |
| 2.2.3. Trưởng nhóm tham gia | | | | | | Tên:  Email:  Điện thoại:  Email: | |
| 3. Mô tả ngắn gọn về dự án | | | | | | | |
| 4. Đội ngũ nhân sự và chuyên gia | | | | | | | |
| 5. Tổng quan nhu cầu thị trường | | | | | | | |
| 6. Giải pháp  *(Nêu rõ tính mới, nổi bật của dự án và tính khả thi của giải pháp)* | | | | | | | |
| 7. Vai trò của các bên trong liên danh | | | | | | | |
| 8. Các nội dung, hoạt động và kết quả triển khai (của từng đơn vị)  *(Nêu rõ nội dung và các hoạt động tương ứng tại mục 8.1, cần có số liệu mang tính định lượng ở phần giải thích để làm cơ sở cho dự toán)*  Ví dụ:  *Nội dung 1: Nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo cho lãnh đạo tại địa phương*  *Hoạt động 1: Tổ chức 10 lớp nâng cao nhận thức (cần chỉ rõ tại sao cần 10 lớp?)*  *Hoạt động 2: …* | | | | | | | |
| 8.1. Nội dung triển khai | | 8.2. Hoạt động | | | 8.3. Giải thích | | |
| Nội dung 1 | | Hoạt động 1 | | |  | | |
| Hoạt động 2 | | |  | | |
| Hoạt động 3… | | |  | | |
| 8.4. Kết quả của dự án | | | | | | | |
| 9. Tính bền vững của dự án | | | | | | | |
| 10. Hiệu quả mang lại và sự kết nối với các dự án khác trong hệ sinh thái | | | | | | | |
| 11. Kinh phí thực hiện dự án | | | | | | | |
| 11.1. Tổng kinh phí thực hiện dự án | | |  | | | | |
| 11.2. Kinh phí từ ngân sách nhà nước | | |  | | | | |
| 11.3. Kinh phí từ các nguồn khác | | |  | | | | |

**CHỮ KÝ VÀ DẤU CỦA ĐƠN VỊ**

|  |  |
| --- | --- |
| Tên và chữ ký của lãnh đạo đơn vị | Tên:  Chữ ký: |
| Con dấu |  |
| Thời gian |  |

**PHỤ LỤC: DỰ TOÁN KINH PHÍ**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| **TT** | **Nội dung các khoản chi** | **Tổng số** | | **Nguồn vốn** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kinh phí** | **Tỷ lệ** (%) | **Ngân sách SNKH** | | | | | | | | **Khác** |
| Tổng số | *Trong đó, khoán chi theo quy định* | Năm thứ nhất | *Trong đó, khoán chi theo quy định* | Năm thứ hai | *Trong đó, khoán chi theo quy định* | Năm thứ ba | *Trong đó, khoán chi theo quy định* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5= (7+9+11)* | *6=(8+10+12)* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | 12 | 13 |
| 1 | **Trả công lao động** (khoa học, phổ thông) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Chi khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

### Khoản 1. Công lao động (khoa học, phổ thông)

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| **TT** | **Nội dung lao động**  *Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nêu tại mục 16 của thuyết minh* | **Tổng số** | | **Nguồn vốn** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mục chi** | **Ngân sách SNKH** | **Ngân sách SNKH** | | | | | | | | **Khác** |
| Tổng số | *Trong đó, khoán chi theo quy định* | Năm thứ nhất | *Trong đó, khoán chi theo quy định* | Năm thứ hai | *Trong đó, khoán chi theo quy định* | Năm thứ ba | *Trong đó, khoán chi theo quy định* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5=(7+9+11)* | *6=(8+10+12)* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Khoản 2. Chi khác**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| **TT** | **Nội dung** | **Tổng số** | | **Nguồn vốn** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mục chi** | **Tổng** | **Ngân sách SNKH** | | | | | | | | **Khác** |
| Tổng số | *Trong đó, khoán chi theo quy định* | Năm thứ nhất | *Trong đó, khoán chi theo quy định* | Năm thứ hai | *Trong đó, khoán chi theo quy định* | Năm thứ ba | *Trong đó, khoán chi theo quy định* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. *Áp dụng đối với các nhiệm vụ quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 1 Quyết định số 2299/QĐ-BKHCN ngày 21/8/2017 ban hành Quy định tạm thời xử lý hồ sơ Đề án bắt đầu thực hiện từ năm 2018.* [↑](#footnote-ref-2)