|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MẪU BIỂU SỐ: 2.1** Ban hành kèm theo Nghị định số: **Ngày cung cấp số liệu:** Số liệu quý: ngày 30 tháng đầu quý sau | **Đơn vị lập biểu:**  **Đơn vị nhận biểu:** | Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |

**TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (GCNĐT) TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ**

***Quý……. Năm…….***

*Đơn vị tính: USD*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngành kinh tế** | **Mã ngành kinh tế** | **Dự án đầu tư mới được cấp GCNĐT** | | **Dự án tăng vốn được cấp GCNĐT** | | **Dự án chấm dứt hoạt động, bị thu hồi GCNĐT** | |
| **Số dự án** | **Tổng vốn đầu tư** | **Số dự án** | **Tổng vốn đầu tư** | **Số dự án** | **Tổng vốn đầu tư** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TỔNG** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Người lập biểu** *(Ký, ghi rõ họ tên)* | *……………, ngày…… tháng…… năm……* **Người kiểm duyệt** *(Ký, ghi rõ họ tên)* |

***Ghi chú:***

- Cột 1, 2: Ngành kinh tế cấp I và mã ngành kinh tế được quy định tại Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

- Cột 3, 4: Số dự án đầu tư mới và tổng vốn đầu tư mới được cấp GCNĐT trong kỳ báo cáo phân theo ngành kinh tế.

- Cột 5, 6: Số dự án tăng vốn và tổng vốn đầu tư được cấp GCNĐT tăng vốn trong kỳ báo cáo phân theo ngành kinh tế.

- Cột 7, 8: Số dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký chấm dứt hoạt động và bị thu hồi GCNĐT trong kỳ báo cáo phân theo ngành kinh tế.