|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Mẫu NCNLQG 03**  09/2015/TT-BKHCN | | | | |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | | | | | | | | |
| **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | | | | | | | | |
| **DỰ TOÁN CHI PHÍ THAM DỰ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẠI HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ** | | | | | | | | |
| Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia | | | | | | | | |
|  | Họ và tên : | | | | | | | |
|  | Nước đến: | | | | | | | |
|  | Số ngày đi dự hội nghị, hội thảo khoa học: ……..ngày, từ ngày ……đến ngày…. | | | | | | | |
| - | Căn cứ Thông tư số 09/TT-BKHCN ngày 15/05/2015 Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ Quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ; | | | | | | | |
| - | Căn cứ Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí; | | | | | | | |
|  | Đề nghị Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt dự toán và tạm ứng ngoại tệ cho tôi đi…… như sau: | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | Đơn vị: USD | |
| **TT** | **Tiểu mục - Nội dung** | **Tổng dự toán** | | **Trong đó** | | | **Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt dự toán** | |
| **Đề nghị Quỹ hỗ trợ** | | **Nguồn khác** |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* | |
| 1 | **6801- Tiền vé MB, tàu, xe** |  | |  | | **0** |  | |
|  | - Vé máy bay ……người x ……USD |  | |  | |  |  | |
| 2 | **6802- Tiền ăn ….** Người x …. ngày x ….USD |  | |  | |  |  | |
| 3 | **6803- Tiền ở ….** người x ….. đêm x …. USD |  | |  | |  |  | |
| 4 | **6805- Phí, lệ phí liên quan** |  | |  | | **0** |  | |
|  | - Phí tham dự hội nghị, hội thảo khoa học theo quy định của Ban tổ chức |  | |  | |  |  | |
|  | - Phí bảo hiểm |  | |  | |  |  | |
|  | **Tổng cộng** |  | |  | | - |  | |
|  |  |  | |  | |  |  | |
|  |  | *……..., ngày ….. tháng ….. năm 20….* | | | | | | |
|  |  | **Người lập dự toán** | | | | | | |
| **Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia duyệt** | | | | | | |  | |
|  | **Tổng dự toán:** |  | | |  |  |  | |
|  | *Số tiền bằng chữ:* |  | | |  |  |  | |
|  | **Tạm ứng:** |  | | |  |  |  | |
|  | - | Vé máy bay | | |  |  |  | |
|  | - | Các khoản khác | | | |  |  | |
|  |  |  | |  | |  |  | |
|  | **Kế toán** | **Kế toán trưởng** | | | |  | **Giám đốc** | |
|  |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  | |  |  | |