|  |  |
| --- | --- |
|  UBND TỈNH QUẢNG NGÃI**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

**Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ**

*(Kèm theo Báo cáo số: /BC-SKHCN ngày /10/2022*

*của Sở Khoa học và Công nghệ)*

| **TT** | **CHỈ TIÊU CHỦ YẾU** | **Đơn vị tính** | **Kế hoạch 2022** | **Ước thực hiện năm 2022** | **Tỷ lệ % kết quả** | **Kế hoạch năm 2023** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Nghiên cứu khoa học và công nghệ** |  |  |  |  |  |  |
|   | Tổng số đề tài | Đề tài, dự án | 43 | 39 | 91 | 36 | Đối với nhiệm vụ KH&CN mở mới năm 2022 *(theo Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)*: có 09/12 nhiệm vụ có hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện để thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn. Sau khi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, có 08/09 tổ chức, cá nhân trúng tuyển hoàn chỉnh hồ sơ để thẩm định kinh phí; đến nay đã tổ chức họp thẩm định kinh phí 05 nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện năm 2022 *(chưa có nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt triển khai)*. |
|   |  - Cấp nhà nước | " | 8 | 9 | 112 | 9 |
|   |  - Cấp tỉnh | " | 33 | 28 | 85 | 27 |
|   |  - Cấp cơ sở | " | 2 | 2 | 100 | 0 |
| **II** | **Sở hữu trí tuệ** |  |   |  |  |  |  |
|   | - Hướng dẫn DN đăng ký bảo hộ SHCN | DN  | 35 | 35 | 100 | 35 |  |
| **III** | **An toàn bức xạ** |  |   |  |  |  |  |
|  |  - Hướng dẫn thủ tục cấp phép sử dụng thiết bị X quang y tế | Cơ sở | 12 | 16 | 133 | 14 |  |
| **IV** | **Tập huấn** |   |  |  |  |  |  |
|   |  - Về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ | Lần | 3 | 3 | 100 | 0 |  |
| **V** | **Phổ biến, chuyển giao kết quả đề tài, dự án KH&CN** | Hội nghị | 13 | 8 | 62 | 10 | Có 05 nhiệm vụ KH&CN đề nghị gia hạn thời gian thực hiện sang năm 2023 |
| **VI** | **Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng** |  |   |  |  |  |  |
|   |  - Khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường | Mẫu sản phẩm | 30 | 34 | 113 | 30 |  |
|   |  - Kiểm định phương tiện đo các loại | PTĐ | 10,000 | 12.000 | 100 | 10,000 |  |
|   |  - Kiểm nghiệm mẫu sản phẩm | Mẫu | 650 | 690 | 106 | 650 |  |
| **VII** | **Hoạt động thông tin và ứng dụng KH&CN** |  |   |  |  |   |  |
|   |  - Xuất bản tập san thông tin KHCN | Số | 6 | 6 | 100 | 6 |  |
|   |  - Chuyên mục KHCN và Đời sống trên sóng truyền hình | Số | 12 | 12 | 100 | 12 |  |
|   | - Chuyên mục KHCN và Đời sống trên sóng phát thanh | Số | 12 | 12 | 100 | 12 |  |
|   |  - Chuyên mục KHCN và Đời sống trên báo Quảng Ngãi | Số | 12 | 12 | 100 | 12 |  |