|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Viện kiểm sát nhân dân** | **Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh,** | **Biểu số 10/ 2013** |
| **………………………**  | **thương mại, lao động theo thủ tục Sơ thẩm** | (ban hành theo QĐ số 452 |
|   |  | *Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm 2013* | ngày 04/10/2013 của Viện trưởng VKSNDTC) |
|  |  |  *(áp dụng cho các kỳ thống kê tháng, 6 tháng và 12 tháng - Ô đánh dấu \* là ô không điền số liệu)*  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Mã dòng** | **Dân sự, HNGĐ** | **KD-TM** | **Lao động**  |
| **Số vụ**  | **Số việc** | **Số vụ** | **Số việc** | **Số vụ** | **Số việc** |
| **Dân sự**  | **HNGĐ** | **Tổng số** | **Dân sự**  | **HNGĐ** | **Tổng số**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Số vụ, việc còn lại của kỳ trước  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số vụ, việc VKS mới nhận được thông báo thụ lý  | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tr. đó - Số vụ, việc tranh chấp về hợp đồng dân sự | 3 |  | *\** |  |  | *\** |  | *\** | *\** | *\** | *\** |
| - Số vụ, việc tranh chấp về thừa kế tài sản | 4 |  | *\** |  |  | *\** |  | *\** | *\** | *\** | *\** |
| - Số vụ, việc tr/chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất … | 5 |  | *\** |  |  | *\** |  | *\** | *\** | *\** | *\** |
| - Số vụ, việc ly hôn tranh chấp về nuôi con, chia tài sản ly hôn | 6 | *\** |  |  | *\** |  |  | *\** | *\** | *\** | *\** |
| - Số vụ, việc tranh chấp về tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân | 7 | *\** |  |  | *\** |  |  | *\** | *\** | *\** | *\** |
| - Số vụ, việc tranh chấp về mua bán hàng hóa | 8 | *\** | *\** | *\** | *\** | *\** | *\** |  |  | *\** | *\** |
| - Số vụ, việc tranh chấp về đầu tư, tài chính, ngân hàng | 9 | *\** | *\** | *\** | *\** | *\** | *\** |  |  | *\** | *\** |
| - Số vụ, việc tranh chấp lao động cá nhân giữa người với người sử dụng lao động … (K1Đ31BLTTDS) | 10 | *\** | *\** | *\** | *\** | *\** | *\** | *\** | *\** |  |  |
| - Số vụ, việc tranh chấp lao động tập thể (K2Đ31BLTTDS) | 11 | *\** | *\** | *\** | *\** | *\** | *\** | *\** | *\** |   |   |
| - Số vụ, việc Toà án chậm gửi thông báo cho VKS | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Tổng số vụ, việc VKS thụ lý | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số vụ, việc VKS có văn bản y/c cá nhân, cquan… cung cấp chứng cứ | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số vụ, việc Tòa án đã giải quyết | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| T. đó: - Số vụ Toà án ra QĐ công nhận sự thoả thuận của đương sự trước phiên tòa | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Số vụ, việc Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trước khi mở phiên tòa, phiên họp | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T. đó: + Số vụ, việc đình chỉ do đương sự rút đơn khởi kiện, đơn yêu cầu | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Số vụ, việc Toà án đã xét xử (hoặc đã mở phiên họp đối với việc) | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T. đó: + Số vụ, việc có KSV tham gia phiên toà, phiên họp | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + Số vụ HĐXX ra QĐ công nhận sự thỏa thuận của đương sự tại phiên tòa | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + Số vụ, việc HĐXX ra QĐ đình chỉ tại phiên tòa hoặc phiên họp | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số bản án, QĐ Toà án chậm gửi cho VKS | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số bản án, quyết định VKS đã kiểm sát | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số bản án, QĐ VKS phát hiện có vi phạm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số vụ, việc VKS kháng nghị phúc thẩm (kháng nghị cùng cấp)  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số vụ, việc đề nghị VKS cấp trên kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số vụ, việc VKS báo cáo kháng nghị theo thủ tục GĐT, QĐ công nhận sự thỏa thuận của đương sự | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số vụ, việc Toà án ra quyết định tạm đình chỉ trong kỳ thống kê  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số vụ, việc Toà án ra quyết định TĐC tính đến cuối kỳ thống kê  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số vụ, việc còn lại chưa giải quyết  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  T.đó: - Số vụ, việc quá hạn luật định | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số vụ, việc VKS kiến nghị với Toà án về QĐ áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ BPKCTT trong quá trình giải quyết vụ án  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số vụ, việc VKS trưng cầu giám định | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | DS, HNGĐ | KD-TM | LĐ |  |  |  |  |
| Số bản kiến nghị của VKS đối với Tòa án về những vi phạm trong TTDS  | 35 |   |   |   |  |  |  |  |
| Số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ quan bổ trợ tư pháp và các cơ quan khác trong quá trình kiểm sát vụ án DS, HNGĐ, KDTM, LĐ | 36 |   |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …….ngày…….tháng……..năm …….. |  |
|  | **Người lập biểu** |  |  |  | **Viện trưởng** |  |
|  | *(Ký, ghi rõ họ và tên)* |  |  |  | *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |