|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN TỈNH HÀ NAM | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **CÔNG AN HUYỆN KIM BẢNG** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  |  *Kim Bảng, ngày 25 tháng 8 năm 2022* |

**THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ CƠ BẢN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG**

**(Từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/8/2022)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NGHIỆP VỤ CƠ BẢN** | **Tổng số** | **Số hồ sơ đã lập trước năm 2020** | **Số hồ sơ lập mới** | **Số hồ sơ đã thanh loại hoặc kết thúc** | **Hiện quản lý** |
| **Tổng số** | **2020** | **2021** | **2022** | **Tổng số** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Điều tra cơ bản | 03 | 01 | 02 | 01 | 0 | 01 | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 |
| Sưu tra | 06 | 01 | 05 | 03 | 01 | 01 | 05 | 03 | 02 | 0 | 01 |
| Xác minh hiềm nghi | 04 | 0 | 04 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 | 0 | 01 |
| Đấu tranh chuyên án | 01 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 |
| Cộng tác viên bí mật | ĐT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSBM | 04 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 3 |
| HTBM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CTVDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÁN BỘ LẬP BẢNG** | **K/TTRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN****PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN****Trung tá Phạm Ngọc Sáng** |