**1. Danh mục các chỉ tiêu thống kê KH&CN trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 2/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã số** | **Nhóm, tên chỉ tiêu** | **Phân tổ chủ yếu** | **Kỳ công bố** | **Lộ trình**  **thực hiện** | **Cơ quan**  **chịu trách nhiệm**  **thu thập, tổng hợp** |
|  |  | **15. Khoa học và công nghệ** |  |  |  |  |
| 223 | 1501 | Số tổ chức khoa học và công nghệ | Loại hình tổ chức, lĩnh vực khoa học, loại hình kinh tế, tỉnh/thành phố | Năm | A | Bộ Khoa học  và Công nghệ |
| 224 | 1502 | Số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ | Giới tính, dân tộc, loại hình tổ chức, lĩnh vực khoa học, loại hình kinh tế, lĩnh vực hoạt động, lĩnh vực đào tạo, trình độ chuyên môn, chức danh | 2 năm | A | Bộ Khoa học  và Công nghệ |
| 225 | 1503 | Số đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ | Cấp đề tài, dự án, chương trình; lĩnh vực nghiên cứu, tình trạng tiến hành, nguồn và mức kinh phí thực hiện | Năm | A | Bộ Khoa học  và Công nghệ |
| 226 | 1504 | Số sáng chế được cấp bằng bảo hộ | Lĩnh vực khoa học, quốc tịch và giới tính của chủ văn bằng | Năm | A | Bộ Khoa học  và Công nghệ |
| 227 | 1505 | Số giải thưởng khoa học và công nghệ được trao tặng | Loại giải thưởng, lĩnh vực khoa học, cá nhân (giới tính)/tập thể, quốc gia/quốc tế | Năm | A | Bộ Khoa học  và Công nghệ |
| 228 | 1506 | Chi cho hoạt động khoa học và công nghệ | Nguồn, khoản chi, lĩnh vực hoạt động | Năm | A | - Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ  - Phối hợp: Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê |
| 229 | 1507 | Chi cho đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp | Ngành kinh tế, loại hình kinh tế, nguồn cấp kinh phí | Năm | A | Tổng cục Thống kê |
| 230 | 1508 | Giá trị mua, bán công nghệ | Ngành kinh tế, loại hình kinh tế, nước và vùng lãnh thổ, trong nước/ ngoài nước | Năm | B | - Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ  - Phối hợp: Bộ Tài chính |
| 231 | 1509 | Giá trị mua, bán quyền sử dụng sáng chế | Lĩnh vực sáng chế, nước và vùng lãnh thổ | Năm | B | Bộ Khoa học  và Công nghệ |
| 232 | 1510 | Số tiêu chuẩn quốc gia được công bố (TCVN) | Loại/lĩnh vực tiêu chuẩn | Năm | A | Bộ Khoa học  và Công nghệ |
| 233 | 1511 | Số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành (QCVN) | Loại/lĩnh vực quy chuẩn | Năm | A | Bộ Khoa học  và Công nghệ |