|  |  |
| --- | --- |
| **BAN CHỈ ĐẠO PC AIDS VÀ PC TỆ NẠN MT, MD**  **………………………………..** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **MẪU 4**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ BẮT GIỮ, KHỞI TỐ TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ**

*(Mốc thời gian thống kê từ ngày ………15/12/2021……………. đến ngày ……15/06/2022……………..)*

**I. SỐ LIỆU VỀ BẮT GIỮ, KHỞI TỐ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tội danh**  (So sánh với cùng kỳ) | **Phát hiện, bắt giữ** | | | | **Khởi tố** | | **Ghi chú** |
| **Vụ** | **Đối tượng** | **Các loại ma túy** | **Tang vật khác**  (tiền, tài sản, phương tiện, vật chứng…) | **Vụ** | **Bị can** |  |
| 1 | Trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy (Điều 247) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 248) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249) | 16 | 19 | Hêrôin, MDMA, ketamine, amphetamine |  | 16 | 19 |  |
| 4 | Vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251) | 3 | 4 | Ketamine, MDMD |  | 3 | 4 |  |
| 6 | Chiếm đoạt chất ma túy (Điều 252) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 253) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 254) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 255) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 256) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 257) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 258) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần (Điều 259) |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **So sánh với kỳ trước** | |  |  |  |  |  |  |  |

**II. SỐ LIỆU KHÁC VỀ TỘI PHẠM MA TÚY:** Số tụ điểm, điểm phức tạp về bán lẻ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; nhân thân đối tượng phạm tội (có tiền án, đã bị xử lý vi phạm hành chính về ma túy); So sánh với kỳ trước.

|  |  |
| --- | --- |
| **CÁN BỘ THỐNG KÊ** | *………….., ngày … tháng … năm …*  **LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ** |