|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Biểu số: 0802.N.BĐG**  *Kèm theo Thông tư số 18/2025/TT-BNV ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ*  Ngày nhận báo cáo: Ngày 28 tháng 02 năm sau | **KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI**  Năm:……….. | Đơn vị báo cáo:  Đơn vị nhận báo cáo:  Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Mã số** | **Tổng số** | **Chia theo nguồn kinh phí** | | |
| **Trung ương** | **Địa phương** | **Khác** |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tổng số | 01 |  |  |  |  |

**Biểu số 0802.N.LĐVL. Kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới**

**1. Khái niệm, phương pháp tính**

Kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới là kinh phí được bố trí từ Ngân sách nhà nước các cấp, nguồn tài trợ và các nguồn hợp pháp khác dành cho công tác bình đẳng giới.

Kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới là kinh phí trong kỳ báo cáo.

**2. Cách ghi biểu**

Cột 1: Ghi tổng số Kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới.

Cột 2,3,4: Ghi kinh phí chia ra theo nguồn kinh phí: trung ương, địa phương và nguồn khác..

**3. Nguồn số liệu**

Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.