|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG  **SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Bình Dương, ngày tháng năm 2022* |

BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM

ĐỐI VỚI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*Đơn vị tính: Người*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Mã số** | **Số lượng** |
| A | B | 1 |
| **I. Số thanh niên trong các tổ chức khoa học và công nghệ** |  |  |
| ***Tổng số*** | 01 |  |
| ***Chia theo giới tính*** |  |  |
| Nam | 02 |  |
| Nữ | 03 |  |
| **II. Số thanh niên hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ** |  |  |
| ***Tổng số*** | 01 |  |
| ***Chia theo giới tính*** |  |  |
| Nam | 02 |  |
| Nữ | 03 |  |
| **III. Số giải thưởng khoa học và công nghệ được trao tặng cho thanh niên, tổ chức thanh niên** |  |  |
| ***Tổng số*** | 01 |  |
| ***1. Chia theo cá nhân/tập thể*** |  |  |
| - Tập thể | 02 |  |
| - Cá nhân, chia theo giới tính | 03 |  |
| Nam làm chủ | 04 |  |
| Nữ làm chủ | 05 |  |
| **IV. Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài do thanh niên được giao chủ trì** |  |  |
| ***Tổng số*** | 01 |  |
| ***Chia theo Giới tính của chủ nhiệm vụ*** |  |  |
| Nam | 02 |  |
| Nữ | 03 |  |
| **V. Số thanh niên được hỗ trợ ứng dụng, triển khai các ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống** |  |  |
| ***Tổng số*** | 01 |  |
| ***Chia theo Giới tính*** |  |  |
| Nam | 02 |  |
| Nữ | 03 |  |