**Phụ lục I**

**THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT (ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG)**

*(Kèm theo Công văn số /SKHĐT-DNTT ngày /8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)*

**1. Số lượng văn bản:**

*ĐVT: Số văn bản*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại văn bản** | **Cấp tỉnh** | | | **Cấp huyện/thị xã/thành phố** | | |
| **Tỉnh ủy** | **Hội đồng nhân dân** | **Ủy ban nhân dân** | **Huyện ủy** | **Hội đồng nhân dân** | **Ủy ban nhân dân** |
| 1 | Nghị quyết |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chỉ thị |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chương trình hành động |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hướng dẫn |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kế hoạch |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Quyết định |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Các văn bản khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | |  |  |  |  |  |  |

**2. Tên/số ký hiệu chi tiết của văn bản:**

- Nghị quyết số…

- Chỉ thị số …

…..