**PHỤ LỤC BÁO CÁO SỐ LIỆU**

**---------**

**1. Công tác thông tin, tuyên truyền:**

1.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi về chủ trương phát triển khoa học công nghệ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thể loại** | **Tên văn bản** | **Nội dung** | **Thời gian ban hành** |
|  | Văn bản ban hành (Kế hoạch, thông báo, báo cáo…) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1.2. Công tác thông tin, tuyên truyền về tài năng trẻ:

\* Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác tài năng trẻ: Tổ chức các buổi tuyên truyền, hội nghị, hội giới thiệu các gương mặt tài năng trẻ tại đơn vị.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hình thức hoạt động** | **Nội dung thực hiện** | **Đối tượng, Số lượng tham gia** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\* Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các hình thức phát hiện và tôn vinh tài năng trẻ:

- Các hoạt động nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh tài năng trẻ ở đơn vị.

- Hưởng ứng và tham gia có hiệu quả vào các hoạt động, hội thi, giải thưởng tài năng, năng khiếu, sáng tạo, nghiên cứu khoa học cấp thành và các cấp quốc gia, quốc tế.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hoạt động** | **Đối tượng**  ***(học sinh, sinh viên, công chức, nông dân...)*** | **Số lượng, tham gia** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\* Các hình thức hỗ trợ cho tài năng trẻ

- Hỗ trợ môi trường làm việc cho tài năng trẻ

- Hỗ trợ tài chính cho tài năng trẻ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung hỗ trợ** | **Kết quả thực hiện** | **Tổng kinh phí** |
|
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

\* Công tác tập hợp, kết nối tài năng trẻ:

- Các hoạt động kết nối tài năng trẻ

- Các mô hình CLB, đội nhóm kết nối tài năng trẻ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hình thức tập hợp** | **Nội dung hoạt động** | **Kết quả** |
|
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

1.3. Các tuyến bài viết về các công trình nghiên cứu khoa học của thanh niên trên các báo, đài của Đoàn và các ấn phẩm truyền thông trên các kênh thông tin:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thể loại** | **Tên** | **Nội dung** | **Kênh đăng tải** | **Định kỳ đăng tải** |
|  | Dự án tuyên truyền, chương trình, chuyên mục,… |  |  |  |  |
|  | Phóng sự |  |  |  |  |
|  | Bài viết |  |  |  |  |
|  | Sách, tạp chí, bản tin |  |  |  |  |
|  | Ấn phẩm truyền thông (Poster, clip..) |  |  |  |  |
|  | Khác |  |  |  |  |

1.4. Hoạt động phổ biến kiến thức khoa học – công nghệ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hoạt động** | **Tên** | **Đối tượng** | **Nội dung** | **Số lượng người tham gia** |
|  | Hội thảo, tọa đàm, báo cáo chuyên đề,… |  |  |  |  |
|  | Chương trình tập huấn, đào tạo |  |  |  |  |
|  | Khác |  |  |  |  |

**2. Tổ chức các hoạt động đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ xung kích sáng tạo tiến quân vào khoa học công nghệ:**

2.1. Kết quả chương trình theo cấp Quận/ huyện:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chương trình Chuyến xe tri thức** | **Năm 2013** | **Năm 2014** | **Năm 2015** | **Năm 2016** | **Năm 2017** |
| Số học sinh tham gia chương trình |  |  |  |  |  |
| Số cơ sở tổ chức chương trình |  |  |  |  |  |
| Số lượng các điểm tham quan, học tập |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| **Hành trình trải nghiệm những ước mơ** | **Năm 2013** | **Năm 2014** | **Năm 2015** | **Năm 2016** | **Năm 2017** |
| Số chương trình được tổ chức |  |  |  |  |  |
| Số học sinh tham gia chương trình |  |  |  |  |  |
| Số học sinh được trao giải (\*) |  |  |  |  |  |
| (\*) Nêu rõ thứ hạng đạt được. | | | | | |
| **Chương trình tham quan, hướng nghiệp** | **Năm 2013** | **Năm 2014** | **Năm 2015** | **Năm 2016** | **Năm 2017** |
| Số chương trình được tổ chức |  |  |  |  |  |
| Số đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình |  |  |  |  |  |
| Số lượng các điểm tham quan, hướng nghiệp |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Sân chơi khoa học vui** | **Năm 2013** | **Năm 2014** | **Năm 2015** | **Năm 2016** | **Năm 2017** |
| Số lượng sân chơi được tổ chức |  |  |  |  |  |
| Số lượng thiếu nhi tham gia sân chơi |  |  |  |  |  |
| Số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia tổ chức sân chơi |  |  |  |  |  |
| Kinh phí tổ chức sân chơi |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi** | **Năm 2013** | **Năm 2014** | **Năm 2015** | **Năm 2016** | **Năm 2017** |
| Số lượng thí sinh tham gia |  |  |  |  |  |
| Số trường tham gia hội thi |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hội thi Tin học trẻ** | **Năm 2013** | **Năm 2014** | **Năm 2015** | **Năm 2016** | **Năm 2017** |
| Số lượng thí sinh tham gia |  |  |  |  |  |
| Số trường tham gia hội thi |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chương trình Máy tính cũ – tri thức mới** | **Năm 2013** | **Năm 2014** | **Năm 2015** | **Năm 2016** | **Năm 2017** |
| Số lượng máy thu được |  |  |  |  |  |
| Số máy tính trao tặng |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Danh sách các phòng máy được chương trình “Máy tính cũ – Tri thức mới” hỗ trợ** |  |
| Địa chỉ phòng máy |  |
| Các kênh truyền thông, tuyên truyền |  |

2.2. CLB học thuật tại các trường THPT trên địa bàn Quận huyện giai đoạn 2013- 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tên các câu lạc bộ tại trường** | **Số lượng các câu lạc bộ còn hoạt động** | **Số lượng Liên hoan Câu lạc bộ đội nhóm được tổ chức** | **Tổng số thanh viên tham gia các câu lạc bộ** |
| Trường….. |  |  |  |  |
| Trường….. |  |  |  |  |
| Trường….. |  |  |  |  |
| Trường….. |  |  |  |  |
| Trường….. |  |  |  |  |
| Trường….. |  |  |  |  |

**3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học trong đội ngũ trí thức khoa học trẻ, từng bước làm chủ khoa học công nghệ:**

3.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Năm 2013** | **Năm 2014** | **Năm 2015** | **Năm 2016** | **Năm 2017** |
| Số đề tài cấp trường |  |  |  |  |  |
| Tổng kinh phí cấp cho các đề tài (triệu đồng) |  |  |  |  |  |
| Số đề tài được ứng dụng |  |  |  |  |  |

3.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học cán bộ, giảng viên:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Năm 2013** | **Năm 2014** | **Năm 2015** | **Năm 2016** | **Năm 2017** |
| Số đề tài cấp trường |  |  |  |  |  |
| Số đề tài cấp thành phố |  |  |  |  |  |
| Tổng kinh phí cấp cho các đề tài (triệu đồng) |  |  |  |  |  |
| Số đề tài được ứng dụng |  |  |  |  |  |

3.3 Các số liệu khác:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Năm 2013** | **Năm 2014** | **Năm 2015** | **Năm 2016** | **Năm 2017** |
| Số lượng sinh viên 5 tốt cấp trường |  |  |  |  |  |
| Số hội thi, hoạt động sáng tạo ở cơ sở |  |  |  |  |  |

3.4 Các cơ sở đoàn tổ chức các chương trình thắp sáng ước mơ kết hợp với tuyên dương các điển hình, tiêu biểu về nghiên cứu khoa học công nghệ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên các chương trình kết hợp** | **Năm 2013** | **Năm 2014** | **Năm 2015** | **Năm 2016** | **Năm 2017** |
|  |  |  |  |  |  |