**HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI THUỘC LĨNH VỰC KH&CN**

*Tháng 12 năm 2020*

**1. Phòng Khoa học và Công nghệ Cơ sở**

***1.1. Chỉ tiêu về ĐTDA cấp cơ sở năm 2020***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lĩnh vực | Số ĐTDA được duyệt | Tổng kinh phí | Kinh phí sự nghiệp KH&CN tỉnh | Kinh phí đối ứng | | | Số ĐTDA được kiểm tra tiến độ | Số ĐTDA  được nghiệm thu | | | Số ĐTDA được thanh lý hợp đồng, công nhận kết quả | Số ĐTDA được ứng dụngnhân rộng |
| Ngân sách đơn vị | Nguồn doanh nghiệp | Nguồn khác | Xuất sắc | Đạt | Không đạt |
| Nông nghiệp&PTNT | 11 | 785 | 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp, TTCN | 5 | 280 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KHXH&NV, y tế, giáo dục | 9 | 480 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Khác | 4 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng** | **29** | **1.745** | **1.745** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***1.2. Chỉ tiêu về tổ chức KH&CN***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tổ chức hiện có | | | Tổ chức mới thành lập | | |
| Tên tổ chức | Lĩnh vực | Năm  thành lập | Tên  tổ chức | Lĩnh vực | Năm  thành lập |
| 1 | Viện Khoa học Giáo dục và Phát triển tài năng | Giáo dục Đào tạo | 2011 |  |  |  |
| 2 | Trung tâm Khoa học công nghệ tài nguyên và môi trường BAGICO | Tài nguyên và Môi trường | 2008 |  |  |  |
| 3 | Trung tâm Tư vấn, Đầu tư phát triển KHCN&MT tỉnh Bắc Giang | Công nghệ thông tin | 2009 |  |  |  |
| 4 | Trung tâm Khuyến nông- Khuyến lâm Bắc Giang | Nông nghiệp | 2006 |  |  |  |
| 5 | Trung tâm Ứng dụng KH&CN | Nông nghiệp | 2013 |  |  |  |
| 6 | Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang | Tài nguyên và Môi trường | 2010 |  |  |  |
| 7 | Trung tâm KHCN&MT Bắc Giang | Tài nguyên và Môi trường | 2011 |  |  |  |
| 8 | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Giang | Y, dược | 2014 |  |  |  |
| 9 | Trung tâm Nghiên cứu và chế tạo cơ khí Tuyết Thành | Cơ khí chế tạo | 2015 |  |  |  |
| 10 | Trung tâm thực nghiệm và chuyển giao công nghệ sinh học cơ sở II | Nông nghiệp | 2015 |  |  |  |
| 11 |  | Môi trường | 2017 | Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và chuyển giao công nghệ Môi trường | Môi trường | 2017 |

***1.3. Chỉ tiêu về Hội đồng KH&CN cấp cơ sở***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Hội đồng hiện có | | | Hội đồng mới thành lập | | |
| Tên hội đồng | Ban hành Quy chế | Thời gian  thành lập | Tên hội đồng | Ban hành Quy chế | Thời gian  thành lập |
| 1 | Thành phố Bắc Giang | x | 2006 |  |  |  |
| 2 | Huyện Việt Yên | x | 2006 |  |  |  |
| 3 | Huyện Hiệp Hòa | x | 2006 |  |  |  |
| 4 | Huyện Tân Yên | x | 2006 |  |  |  |
| 5 | Huyện Yên Thế | x | 2006 |  |  |  |
| 6 | Huyện Lạng Giang | x | 2006 |  |  |  |
| 7 | Huyện Yên Dũng | x | 2006 |  |  |  |
| 8 | Huyện Lục Nam | x | 2006 |  |  |  |
| 9 | Huyện Lục Ngạn | x | 2006 |  |  |  |
| 10 | Huyện Sơn Động | x | 2006 |  |  |  |
| 11 | Sở KH&CN | x | 2006 |  |  |  |
| 12 | Sở Công Thương | x | 2006 |  |  |  |
| 13 | Sở NN&PTNT | x | 2006 |  |  |  |
| 14 | Sở Y tế | x | 2006 |  |  |  |
| 15 | Sở Giáo dục Đào tạo | x | 2006 |  |  |  |
| 16 | Công An tỉnh | x | 2006 |  |  |  |
| 17 | Trường Chính trị tỉnh | x | 2006 |  |  |  |
| 18 | Sở Tài chính | x | 2008 |  |  |  |
| 19 | Sở Thông tin Truyền thông | x | 2009 |  |  |  |
| 20 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | x | 2009 |  |  |  |
| 21 | Sở VHTT&DL | x | 2010 |  |  |  |
| 22 | Hội Nông dân | x | 2009 |  |  |  |
| 23 | Liên hiệp các Hội KH&KT | x | 2011 |  |  |  |
| 24 | Tỉnh đoàn Bắc Giang | x | 2009 |  |  |  |
| 25 | Báo Bắc Giang | x | 2012 |  |  |  |
| 26 | Ban Bảo vệ SKCB tỉnh | x | 2012 |  |  |  |
| 27 | Ban dân tộc | x | 2012 |  |  |  |
| 28 | Viện Kiểm sát | x | 2012 |  |  |  |
| 29 | Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự | x | 2012 |  |  |  |
| 30 | Liên Minh Hợp tác xã | x | 2012 |  |  |  |
| 31 | Sở Kế hoạch Đầu tư | x | 2013 |  |  |  |
| 32 | Sở Lao động Thương binh & Xã hội | x | 2013 |  |  |  |
| 33 | Ban tuyên giáo tỉnh ủy | x | 2014 |  |  |  |
| 34 | Đại học Nông Lâm BG | x | 2014 |  |  |  |
| 35 | Liên đoàn Lao động tỉnh | x | 2014 |  |  |  |
| 36 | Ban dân vận | x | 2014 |  |  |  |
| 37 | Hội chữ thập đỏ | x | 2014 |  |  |  |
| 38 | UB kiểm tra tỉnh ủy | x | 2016 |  |  |  |
| 39 | Hội cựu giáo chức | x | 2016 |  |  |  |
| 40 | Trường Cao đẳng Việt Hàn | x | 2015 |  |  |  |
| 41 | Sở Tư pháp | x | 2015 |  |  |  |
| 42 | Đảng ủy các cơ quan tỉnh | x | 2015 |  |  |  |
| 43 | Mặt trận tổ quốc tỉnh | x | 2018 |  |  |  |

**2. Phòng Kế hoạch Tài chính**

***2.1. Chỉ tiêu về kinh phí***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Kinh phí hoạt động KH&CN | | | |
| Tổng kinh phí | Sự nghiệp KH&CN TW | Sự nghiệp KH&CN tỉnh | Nguồn khác |
| 1 | Chi đầu tư phát triển KH&CN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chi sự nghiệp KH&CN | 19.217,36 | 1.502 | 17.715,36 | 0 |
| 2.1 | Chi thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | 2.123 | 0 | 2.123 | 0 |
| 2.2 | Chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN | 16.984,36 | 1.502 | 15.482,36 | 0 |
|  | *Cấp quốc gia* | *1.502* | *1.502* | *-* | *-* |
|  | *Cấp tỉnh* | *14.757,16* | *-* | *14.757,16* | *-* |
|  | *Cấp cơ sở* | *725,2* | *-* | *725,2* | *-* |
| 2.3 | Chi sự nghiệp KH&CN khác | 110 | 0 | 110 | 0 |
| 3 | Chi khác cho KH&CN | 5.514,28 | 0 | 5.514,28 | 0 |

***2.2. Chỉ tiêu về các văn bản tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên văn bản** | **Thời gian trình** | **Ghi chú** |
| 1 | Quyết định bãi bỏ Quyết định số 112/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thẩm tra công nghệ dự án đầu tư và quản lý chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang | Tháng 5/2020 | UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 |
| 2 | Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế | Tháng 5/2020 | UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 10/6/2020 |
| 3 | Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang | Tháng 7/2020 | UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 16/8/2020 |
| 4 | Kế hoạch thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sang tạo Quốc gia đến năm 2025 | Tháng 8/2020 | Đã có văn bản cho phép dừng trình (Công văn số 3547/UBND-KGVX ngày 13/8/2020) |
| 5 | Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 | Tháng 9/2020 | UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4467/KH-UBND ngày 07/10/2020 |
| 6 | Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho một số nông sản hàng hoá chủ lực của tỉnh | Tháng 9/2020 | Đã có văn bản cho phép dừng thực hiện (Công văn số 1493/UBND-KGVX ngày 10/4/2020). |
| 7 | Đề án khung thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện giai đoạn 2021-2025 | Tháng 6/2020 | UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 phê duyệt |
| 8 | Quyết định thay thế Quyết định số 800/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 và Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 Quy định định mức dây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang | Tháng 10/2020 | UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 |
| 9 | Đề án Phát triển Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Bắc Giang | Tháng 10/2020 | Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 |
| 10 | Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ | Tháng 10/2020 | Sở đã có Tờ trình số 85/TTr-KHCN ngày 05/10/2020 – UBND tỉnh đã có Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 |

**3. Phòng Quản lý Khoa học**

***31. Chỉ tiêu nhiệm vụ KH&CN***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Tổng số** | **Tình trạng tiến hành** | | | | **Ghi chú** |
| **Số đang tiến hành** | | **Số được nghiệm thu** | **Số đã đưa vào ứng dụng** |  |
| **Số phê duyệt mới trong năm** | **Số chuyển tiếp từ năm trước** |  |  |  |
| 1 | Tổng số nhiệm vụ KH&CN | 39 | 09 | 30 |  |  |  |
| 2 | Chia theo cấp quản lý |  |  |  |  |  |  |
| - | Cấp quốc gia | 13 | 01 | 12 |  |  |  |
| - | Cấp tỉnh | 26 | 08 | 18 |  |  |  |
| 3 | Chia theo lĩnh vực nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |
| - | Khoa học tự nhiên |  |  |  |  |  |  |
| - | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | 02 |  | 02 |  |  |  |
| - | Khoa học y, dược | 04 | 02 | 02 |  |  |  |
| - | Khoa học nông nghiệp | 27 | 04 | 19 | 07 |  |  |
| - | Khoa học xã hội và nhân văn | 06 | 03 | 03 |  |  |  |

***3.2. Chỉ tiêu về hợp tác quốc tế***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Chỉ tiêu | Nội dung làm việc | Tên nước | Thời gian |
| 1 | Số đoàn ra về KH&CN |  |  |  |
| 2 | Số đoàn vào về KH&CN |  |  |  |

**4. Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ**

***4.1. Chỉ tiêu về chuyển giao công nghệ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Ghi chú |
| 1 | Số hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được đăng ký | 1 |  |
| 2 | Số hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được cấp phép | 1 |  |
| 3 | Số hợp đồng chuyển giao công nghệ được thực hiện | 1 |  |
|  | Chia theo loại hình kinh tế |  |  |
|  | *Nhà nước* |  |  |
|  | *Ngoài nhà nước* |  |  |
|  | *Có vốn đầu tư nước ngoài* | *1* |  |
|  | Chia theo hình thức chuyển giao |  |  |
|  | *Chuyển giao công nghệ độc lập* |  |  |
|  | *Phần chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư* | *1* |  |
|  | *Góp vốn bằng công nghệ/nhượng quyền thương mại/chuyển giao quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ/mua máy móc, thiết bị đi kèm đối tượng công nghệ chuyển giao* |  |  |
|  | *Hình thức khác* |  |  |
| 4 | Tổng giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ |  |  |
| 5 | Số dự án đầu tư được thẩm định công nghệ | 3 |  |

***4.2. Chỉ tiêu về doanh nghiệp và thị trường KH&CN***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Tổng số** | **Loại hình kinh tế** | | |
| **Nhà nước** | **Ngoài nhà nước** | **Có vốn đầu tư nước ngoài** |
| 1 | Doanh nghiệp KH&CN | 0 |  |  |  |
| 1.1 | Số doanh nghiệp KH&CN đang hoạt động |  |  |  |  |
| 1.2 | Số doanh nghiệp KH&CN giải thể/ngừng hoạt động/bị thu hồi Giấy chứng nhận |  |  |  |  |
| 1.3 | Chia theo hình thức hoạt động |  |  |  |  |
|  | *Thành lập mới* |  |  |  |  |
|  | *Chuyển đổi từ các tổ chức KH&CN* |  |  |  |  |
|  | *Chuyển đổi từ doanh nghiệp* |  |  |  |  |
| 2 | Số tổ chức trung gian của thị trường KH&CN | 0 |  |  |  |
|  | *Sàn giao dịch công nghệ* |  |  |  |  |
|  | *Trung tâm giao dịch công nghệ* |  |  |  |  |
|  | *Tổ chức khác* |  |  |  |  |
| 3 | Giá trị giao dịch của thị trường KH&CN | 0 |  |  |  |

**5. Phòng quản lý Chuyên ngành**

***5.1. Chỉ tiêu về Sở hữu trí tuệ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Tổng số** | **Loại hình đơn/văn bằng** | | | | | | |
| **Sáng chế** | **Giải pháp hữu ích** | **Kiểu dáng công nghiệp** | **Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn** | **Nhãn hiệu** | | **Chỉ dẫn địa lý** |
| **Nhãn hiệu đăng ký nước ngoài** | **Nhãn hiệu đăng ký quốc tế chỉ định Việt Nam** |
| 1. Số đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp | Đơn | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 1. Số văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp | Văn bằng | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 1. Số đơn đăng ký quốc tế đối tượng sở hữu công nghiệp của tổ chức, cá nhân trong tỉnh | Đơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Số hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đã đăng ký | Hợp đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.2. Chỉ tiêu về sáng kiến**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nội dung  Năm | Số sáng kiến đề nghị xét phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh | Số sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh | Số đơn đề nghị công nhận sáng kiến cơ sở | Số sáng kiến cơ sở được công nhận |
| 2014 | - | - | 1.024 | 886 |
| 2015 | 52 | 52 | 1.321 | 1.213 |
| 2016 | 66 | 64 | 4.958 | 4.186 |
| 2017 | 68 | 64 | 1.479 | 1.359 |
| 2018 | 108 | 91 | 762 | 755 |
| 2019 | 119 | 105 | 180 | 109 |
| **Tổng** | **413** | **376** | **9.724‬** | **8.509** |

**5.3. Chỉ tiêu về an toàn bức xạ hạt nhân**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Tổng cộng** |
| 1. Số tổ chức tiến hành công việc bức xạ | Tổ chức | 01 |
| 1. Số cá nhân tiến hành công việc bức xạ | Người |  |
| 1. Số nhân viên bức xạ | Người |  |
| 1. Số thiết bị bức xạ | Thiết bị |  |
| 1. Số nguồn phóng xạ | Nguồn |  |
| 1. Số Giấy phép tiến hành công việc bức xạ được cấp | Giấy phép | 01 |

**6. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Số lượng** | **Số tiền** | **Ghi chú** |
| 1. Số Quy chuẩn kỹ thuật địa phương | 0 |  |  |
| 2. Số doanh nghiệp, tổ chức đạt giải thưởng chất lượng quốc gia | 0 |  |  |
| *Chia theo loại hình doanh nghiệp, tổ chức* |  |  |  |
| *Hình thức giải thưởng* |  |  |  |
| 3. Sổ tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường | 06 |  |  |
| 4. Số phương tiện đo, chuẩn đo lường được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm | 270,895 |  |  |
| *Độ dài* | 483 |  |  |
| *Khối lượng* | 769 |  |  |
| *Dung tích lưu lượng* | 89,980 |  |  |
| *Áp suất* | 3.423 |  |  |
| *Nhiệt độ* | 457 |  |  |
| *Hóa lý* | 50 |  |  |
| *Điện, điện tử* | 175,711 |  |  |
| *Âm thanh, rung động* | 5 |  |  |
| *Quang học* | 17 |  |  |
| *Môi trường* | - |  |  |
| *Khí tượng, thủy văn* | - |  |  |
| 5. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, có hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, đạt giải thưởng chất lượng | 01 |  |  |
| 6. Số doanh nghiệp, tổ chức được hướng dẫn đăng ký sử dụng mã số mã vạch | 0 |  |  |
| 7. Số phòng thử nghiệm được công nhận | 0 |  |  |
| 8. Số tổ chức đánh giá sự phù hợp được UBND tỉnh Bắc Giang chỉ định | 0 |  |  |
| 9. Số tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo được chỉ định | 06 |  | Bổ sung Công ty CP nước sạch Bắc Giang |

Ghi chú: “-“ không có hoặc chưa có số liệu báo cáo.

***\*Chỉ tiêu về hoạt động phát triển nguồn tin KH&CN***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên Website | Nội dung cập nhật | | | Số lượt truy cập | Ghi chú |
| Văn bản | Tin, bài viết | Tin, bài sưu tầm |
| 1 | bacgiang.tcvn.gov.vn |  | 02 |  | 2.000 |  |

**7. Thanh tra Sở**

**7.1. Chỉ tiêu về các cuộc thanh tra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Thanh tra theo kế hoạch | | | | Thanh tra đột xuất | | | |
| Số cuộc thanh tra | Số cơ sở thanh tra | Số cơ sở vi phạm | Số tiền xử phạt | Số cuộc thanh tra | Số cơ sở thanh tra | Số cơ sở vi phạm | Số tiền xử phạt |
| I | Thanh tra hành chính |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Thanh tra chuyên ngành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thanh tra TCĐLCL | 01 | 24 | không | không |  |  |  |  |
| 2 | TTra ATBX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thanh tra  Đề tài,  dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Thanh tra SHCN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7.2. Chỉ tiêu về tiếp công dân**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Số lượt công dân đến yêu cầu được tiếp | Số lượt công dân  đã tiếp | Kết quả |
|  |  | Không | Không |  |

**7.3. Chỉ tiêu về giải quyết khiếu nại, tố cáo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Số lượt đơn thư KNTC gửi đến | Số lượt đơn thư KNTC đã giải quyết | Kết quả |
|  |  | 01 | 01 | Đang giải quyết |

**8. Văn phòng Sở**

***8.1. Chỉ tiêu về chất lượng nguồn nhân lực***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Tổng số** | **Trình độ chuyên môn** | | | | | **Trình độ LLCT** | | |
| **Tiến sỹ** | **Thạc sỹ** | **Đại học** | **Cao đằng** | **Trung cấp** | **Cao cấp** | **Trung cấp** | **Sơ cấp** |
| 1 | Công chức | 43 | 01 | 22 | 20 |  |  | 23 | 10 | 10 |
| 2 | Viên chức | 22 |  | 05 | 17 |  |  | 02 | 02 | 18 |
| 3 | Hợp đồng theo Nghị định 68 | 07 |  |  | 02 |  | 05 |  |  | 07 |
|  | **Tổng số** | **72** | **01** | **27** | **39** |  | **05** | **25** | **12** | **35** |

***8.2. Chỉ tiêu về thực hiện thủ tục hành chính***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp** | **Số hồ sơ nhận giải quyết** | | | | | **Kết quả giải quyết** | | | | | | **Tổng số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ BCCI** |
| **Tổng số** | **Trong đó** | | | | **Số hồ sơ đã giải quyết** | | | **Số hồ sơ đang giải quyết** | | |  |
| Số mới tiếp nhận trực tuyến (3,4) | Số kỳ trước chuyển qua | Tiếp nhận trực tiếp | Qua dịch vụ BCCI | **Tổng số** | Trả đúng thời hạn | Trả quá hạn | **Tổng số** | Chưa đến hạn | Quá hạn |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | Hoạt động khoa học và công nghệ | 80 | 0 | 11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 2 | Tiêu chuẩn đo lường chất lượng | 35 | 20 | 0 | 15 | 20 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | An toàn bức xạ, hạt nhân | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 |
|  | **Tổng số** | **118** | **20** | **11** | **98** | **20** | **38** | **37** | **0** | **81** | **81** | **0** | **20** |

**9. Trung tâm ứng dụng KH&CN**

***9.1. Chỉ tiêu về tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Số người/lớp | Địa điểm | Kinh phí (triệu) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***9.2. Chỉ tiêu về thực hiện hoạt động nghiên cứu- ứng dụng KH&CN***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Thời gian thực hiện | Số lượng | Lĩnh vực | Tổng kinh phí  (triệu đồng) | Trong đó | | |
| Ngân sách TW | Ngân sách tỉnh | Kinh phí đối ứng |
| ***1*** | ***Chủ trì ĐTDA cấp Quốc gia:*** | ***30 tháng*** | ***01*** | ***Nông nghiệp*** | ***4.500*** | ***1.045*** | ***1.045*** | ***2.410*** |
|  | Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất lúa, gạo chất lượng cao tại tỉnh Bắc Giang | từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2021 |  |  | Thực hiện lũy kế:  1.174,45 | Thực hiện lũy kế: | Thực hiện lũy kế:  66,2 | Thực hiện lũy kế: |
| 2 | Chủ trì ĐTDA cấp tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3*** | ***Chủ trì ĐTDA cấp cơ sở*** |  | ***06*** | ***Nông nghiệp*** | ***989,775***  ***Đã thực hiện lũy kế:***  ***814,98*** |  | ***490***  ***Đã thực hiện lũy kế:***  ***383,355*** | ***499,775***  ***Đã thực hiện lũy kế:***  ***431,625*** |
| 3.3 | Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Sâm nam Núi Dành tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang | 17 tháng từ tháng 7/2019 đến tháng 11/2020 |  |  | 145,2  Thực hiện lũy kế:  124 |  | 90  Thực hiện lũy kế:  68,8 | 55,2  Thực hiện lũy kế:  55,2 |
| 3.5 | Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống nho Hạ Đen tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang | 19 tháng từ tháng 1/2020 đến tháng 7/2021 |  |  | 187,4  Thực hiện lũy kế:  154,25 |  | 80  Thực hiện lũy kế:  47,3 | 107,4  Thực hiện lũy kế:  106,95 |
| 3.6 | Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng thử nghiệm sung Mỹ tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang | 19 tháng từ tháng 1/2020 đến tháng 7/2021 |  |  | 197,15  Thực hiện lũy kế:  174,5 |  | 80  Thực hiện lũy kế:  51,25 | 117,15  Thực hiện lũy kế:  123,25 |

***9.3. Chỉ tiêu về hoạt động Kiểm định, thử nghiệm***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Tổng số | Trong đó | | Ghi chú |
| Đạt yêu cầu | Không đạt yêu cầu |
| **1** | **Số phương tiện đo được kiểm định, hiệu chuẩn** | **495** | **439** | **56** |  |
| 1.1 | Lĩnh vực Khối lượng | **11** | **11** |  |  |
|  | *- Cân các loại* | *11* | 11 |  |  |
| 1.2 | Lĩnh vực xăng dầu | **93** | **93** |  |  |
|  | *- Taximet* | *25* | *25* |  |  |
|  | *- Cột đo xăng dầu* | *52* | *52* |  |  |
|  | *- Ca đong, bình đong* | *16* | *16* |  |  |
| 1.3 | Lĩnh vực đồng hồ nước | **156** | **156** |  |  |
|  | *- Đồng hồ nước* | 156 | 156 |  |  |
| 1.4 | Lĩnh vực công tơ điện | **228** | **172** | **56** |  |
|  | *- Đồng hồ công tơ điện1 pha* | *226* | *170* | *56* |  |
|  | *- Đồng hồ công tơ điện 3 pha* | *2* | *2* | *0* |  |
| 1.5 | Lĩnh vực y tế | **7** | **7** |  |  |
|  | *- Áp kế* | *0* | *0* |  |  |
|  | *- Huyết áp kế* | *6* | *6* |  |  |
|  | *- Áp kế oxy* | *0* | *0* |  |  |
|  | *- Điện tim* | *1* | *1* |  |  |
|  | *- Tủ nhiệt* | *0* | *0* |  |  |
|  | *- Nhiệt kế* | *0* | *0* |  |  |
|  | *- Thiết bị đo nhiệt* | *0* | *0* |  |  |
|  | *- X-quang* | *0* | *0* |  |  |
|  | *- CT* | *0* | *0* |  |  |
|  | *- Đo kiểm xạ phòng* | *0* | *0* |  |  |
| 1.6 | Lĩnh vực khác | **0** | **0** |  |  |
|  | *-Đo địa trở tiếp địa* | *0* | *0* |  |  |
| **2** | **Số mẫu hàng hóa thử nghiệm** | **89** | **89** |  |  |
|  | - Mẫu than | 89 | 89 |  |  |
|  | - Test nhanh chỉ số Octan trong xăng | 0 | 0 |  |  |
|  | - Mẫu nước | 0 | 0 |  |  |

***9.4. Chỉ tiêu về thu chi hoạt động dịch vụ:***

- Tổng số thu từ hoạt động dịch vụ: 266.520.000 đồng

- Tổng số chi từ hoạt động dịch vụ: 205.000.000 đồng

***9.5. Chỉ tiêu về giao dịch công nghệ thiết bị trực tuyến***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Chào bán**  *(số lượng)* | **Chào mua**  **(***số lượng)* | **Ghi chú** |
| 1 | Công nghệ | Công nghệ | 01 |  |  |
| 2 | Thiết bị | Thiết bị, máy móc | 20 |  |  |

***9.6. Chỉ tiêu về đăng ký, lưu trữ và cấp giấy chứng nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Số lượng** | | |
| Cấp quốc gia | Cấp tỉnh | Cấp cơ sở |
| 1 | Đăng ký | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Cấp Giấy chứng nhận | 0 | 0 | 1 |

***9.7. Chỉ tiêu về hoạt động phát triển nguồn tin KH&CN:***

\* Cổng thông tin diện tử KH&CN

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên Website** | **Nội dung cập nhật** | | | **Số luợt truy cập** | **Ghi chú** |
| Văn bản | tin, bài viết | tin, bài sưu tầm |
|  | skhcn.bacgianggov.vn | 30 | 10 | 30 | 19367 |  |
|  | Thongtinkhcn.cm.vn | 0 | 3 | 30 | 688 | Mới nâng cấp |

\* Công tác phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Chuyên trang trên Báo BG | CT | 1 |  |
| 2 | Clip KHCN | Clip | 1 |  |
|  | Chuyên mục trên Đài PTTH | cm | 1 |  |