**THỐNG KÊ TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ**

***Số hồ sơ:12NV0920/11111G – Hồ sơ mật phí – Tập 1***

Mẫu B3

BH theo TT số 26/2023/TT-BCA

Ngày 03/7/2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tt | Trích yếu tài liệu | Từ tờ  đến tờ[[1]](#footnote-1) | Đặc điểm  tài liệu [[2]](#footnote-2) | Độ  mật[[3]](#footnote-3) | Ghi  chú[[4]](#footnote-4) |
| 1 | Quyết định lập hồ sơ | 1 | Bản chính | A |  |
| 2 | Hướng dẫn thực hiện Công tác mật phí CSND | 2-11 | Bản chính | A |  |
| 3 | Thông báo về việc cấp mật phí Cảnh sát quý 2/2020 | 12-14 | Bản chính | A |  |
| 4 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 2/2020 | 15-17 | Bản chính | A |  |
| 5 | Báo cáo quyết toán mật phí CSND quý 2/2020 | 18-20 | Bản chính | A |  |
| 6 | Dự toán mật phí CSND năm 2021 | 21-24 | Bản chính | A |  |
| 7 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 2/2020 của Nguyễn Quang Huy | 25-26 | Bản chính | A |  |
| 8 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 2/2020 của Phạm Minh Đức | 27-28 | Bản chính | A |  |
| 9 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 2/2020 của Nguyễn Văn Tuấn | 29-30 | Bản chính | A |  |
| 10 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 2/2020 của Vũ Thành Duy | 31-33 | Bản chính | A |  |
| 11 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 2/2020 của Vũ Tuấn Khang | 34-36 | Bản chính | A |  |
| 12 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 2/2020 của Nguyễn Thành Trung | 37-38 | Bản chính | A |  |
| 13 | Phiếu đề xuất chi mật phí  quý 2/2020 | 39-104 | Bản chính | A |  |
| 14 | Thông báo về việc cấp mật phí Cảnh sát quý 3/2020 | 105-107 | Bản chính | A |  |
| 15 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 3/2020 | 108-110 | Bản chính | A |  |
| 16 | Báo cáo quyết toán mật phí CSND quý 3/2020 | 111-113 | Bản chính | A |  |
| 17 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 3/2020 của Nguyễn Việt Hùng | 114-115 | Bản chính | A |  |
| 18 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 3/2020 của Nguyễn Thị Nhung | 116-117 | Bản chính | A |  |
| 19 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 3/2020 của Lê Văn Vượng | 118-119 | Bản chính | A |  |
| 20 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 3/2020 của Vũ Thanh Bình | 120-121 | Bản chính | A |  |
| 21 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 3/2020 của Trần Minh Thắng | 122-123 | Bản chính | A |  |
| 22 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 3/2020 của Nguyễn Thành Trung | 124-125 | Bản chính | A |  |
| 23 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 3/2020 của Nguyễn Quang Huy | 126-127 | Bản chính | A |  |
| 24 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 3/2020 của Dương Xuân Lanh | 128-129 | Bản chính | A |  |
| 25 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 3/2020 của Vũ Thái Sơn | 130-131 | Bản chính | A |  |
| 26 | Phiếu đề xuất chi mật phí  quý 3/2020 | 132-181 | Bản chính | A |  |
| 27 | Thông báo về việc cấp mật phí Cảnh sát quý 3/2020 | 182-183 | Bản chính | A |  |
| 28 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 4/2020 | 184-186 | Bản chính | A |  |
| 29 | Báo cáo quyết toán mật phí CSND quý 4/2020 | 187-189 | Bản chính | A |  |
| 30 | Báo cáo quyết toán mật phí CSND bổ sung quý 4/2020 | 190-192 | Bản chính | A |  |
| 31 | Kế hoạch chi mật phí CSND bổ sung quý 4/2020 | 193-195 | Bản chính | A |  |
| 32 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 4/2020 của Vũ Thái Sơn | 196-197 | Bản chính | A |  |
| 33 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 4/2020 của Trần Minh Thắng | 198-199 | Bản chính | A |  |
| 34 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 4/2020 của Nguyễn Thành Trung | 200-201 | Bản chính | A |  |
| 35 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 4/2020 của Dương Xuân Lanh | 202-203 | Bản chính | A |  |
| 36 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 4/2020 của Nguyễn Quang Huy | 204-205 | Bản chính | A |  |
| 37 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 4/2020 của Vũ Thanh Bình | 206-207 | Bản chính | A |  |
| 38 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 4/2020 của Nguyễn Thị Nhung | 208-209 | Bản chính | A |  |
| 39 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 4/2020 của Nguyễn Việt Hùng | 210-211 | Bản chính | A |  |
| 40 | Kế hoạch chi mật phí CSND quý 4/2020 của Lê Văn Vượng | 212-213 | Bản chính | A |  |
| 41 | Phiếu đề xuất chi mật phí  quý 4/2020 | 214-296 | Bản chính | A |  |
| 42 | Báo cáo tổng hợp quyết toán mật phí | 297 | Bản chính | A |  |
| 43 | Phiếu chấm điểm | 298 | Bản chính | A |  |
| 44 | Quyết định kết thúc hồ sơ | 299 | Bản chính | A |  |
| 45 | Bản định kết thúc hồ sơ | 300 | Bản chính | A |  |
| 46 | Thống kê tài liệu | 301 | Bản chính | A |  |

1. *Đối với thống kê tài liệu điện tử ghi số trang của từng tài liệu* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Bản gốc, bản chính, bản sao y, photo….* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Viết theo ký hiệu độ mật (A: Tuyệt mật; B: Tối mật; C: Mật)* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Viết rõ tài liệu đã giải quyết cho photo rút ra khỏi hồ sơ này để hủy, bàn giao, chuyển sang hồ sơ khác. Phong bì có ảnh hoặc các tài liệu khác mà không đục lỗ được cùng hồ sơ* [↑](#footnote-ref-4)