**Biểu mẫu số 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **CƠ QUAN CHỦ QUẢN**    Số: /BC- | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    Hà Nội, ngày tháng năm |

**BÁO CÁO**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, VIỆN TRỢ PHI DỰ ÁN VỀ PHÁP LUẬT NĂM……..**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật)*

I. Thông tin về chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật do cơ quan chủ quản thực hiện trong năm báo cáo.

II. Đánh giá về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật của cơ quan chủ quản.

1. Những kết quả đạt được trong hợp tác quốc tế về pháp luật

2. Những hạn chế, vướng mắc trong hợp tác quốc tế về pháp luật.

3. Các vấn đề cần lưu ý trong quá trình hợp tác quốc tế về pháp luật (về trình tự, thủ tục hình thành, phê duyệt, triển khai chương trình, dự án, viện trợ phi dự án; về năng lực của cơ quan thực hiện; về đối tác nước ngoài; về đảm bảo an ninh).

III. Kiến nghị, giải pháp.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - …………; - ……………; - Lưu: VT, …. | **NGƯỜI KÝ** *(Chữ ký, dấu)*  **Họ và tên** |

**Phụ lục Biểu mẫu số 2**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, VIỆN TRỢ PHI DỰ ÁN VỀ PHÁP LUẬT NĂM …**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên chương trình/dự án/viện trợ phi dự án** | **Nguồn hỗ trợ**  *(nguồn ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ phi Chính phủ nước ngoài)* | **Cơ quan phê duyệt** | **Tên nhà tài trợ** | **Tình hình thực hiện chương trình, dự án, hoạt động hợp tác trong năm báo cáo** | **Đóng góp vào quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật** | **Ghi chú** |
| A | Chương trình, dự án | | | | | |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| B | Viện trợ phi dự án | | | | | |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |