**PHIẾU ĐỐI TƯỢNG BẮT GIAM, GIỮ VÀ KHỞI TỐ TẠI NGOẠI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ĐƠN VỊ THỤ LÝ HOẶC KHỞI TỐ: | SỐ KHÓA PC01: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đội ${TenDonVi} | SỐ KHÓA PV06: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ngày thụ lý:.................../................../ 202…….

2.Số thứ tự đối tượng:....................................................................... 3- Số vụ: ...............................................................

4. Họ tên khai sinh (viết chữ hoa đủ dấu): ${HOTEN}

5. Các tên gọi khác: ${TenKhac}

6. Sinh ngày ${NgaySinh} tháng ${ThangSinh} năm ${NamSinh}; 7. Giới tính: ${GioiTinh}

8. Tên bố: ${HOTENBO} 9. Tên mẹ: ${HOTENME}

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Nơi đăng ký HKTT: (ghi rõ số nhà, phố, phường, xã, quận, huyện....) |  |  |  |  |

${HKTT} ${DPThuongTru}

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Nơi ở hiện nay: (ghi rõ số nhà, phố, phường, xã, quận, huyện....)  ${NoiOHienNay} ${DPNoiO} |  |  |  |  |

12. Quốc tịch: ${QuocTich} 13. Dân tộc: ${DanToc}

14. Tôn giáo: ${TonGiao} 15. Văn hóa: 12/12

16. Nghề nghiệp: ${NgheNghiep} 17. Chức vụ:

18. Nơi làm việc:

19.Thành phần đối tượng:

20.Đặc điểm nhân thân:

21,22. Số tiền án: ${TienAn}tiền sự: ${TienSu}.23. Vai trò trong vụ: Đầu vụ 🞏, cùng vụ 🞏

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

24. Tội danh: **${ToiDanh}**

25. Nơi phạm pháp: (ghi rõ địa điểm, phường, xã, quận, huyện.)

${NoiXayRa} ${DPXayRa}

26. Ngày phạm pháp ${NgayXayRa} 27. Ngày bắt: ${NgayBat}

28. Ngày khởi tố bị can: ngày tháng năm 2020 29. Trường hợp bắt hoặc khởi tố tại ngoại: ${TruongHopBat}.

30. Lực lượng bắt: ...............................................................................................................................................................................................

31. Nguyên nhân gây án: .............................................................................................................................................................................

32. Thủ đoạn gây án: ........................................................................................................................................................................................

33. Phương tiện gây án: ................................................................................................................................................................................

34. Điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội: ..................................................................................................................................

35. Tóm tắt hành vi phạm tội: ${HanhVi} xảy ra tại ${NoiXayRa} ${DPXayRa} vào ${NgayXayRa}

**Tình trạng sau khi bắt giữ hoặc khởi tố bị can và kết quả xử lý:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã** | | LỆNH | **Thời hạn** | | **Mốc thời gian** | | | | | NƠI GIAM GIỮ | |
| **Sỗ ngày** | **Số tháng** | **Từ ngày** | | | **Đến ngày** | |
| - | | Tại ngoại |  |  | / /20 | | | / /20 | |  | |
| 0 | | Tạm giữ | 3 |  | Ngày…../……/20 | | | Ngày…../……/20 | |  | |
| 1 | | Gia hạn tạm giữ lần 1 | 3 |  | Ngày…../……/20 | | | Ngày…../……/20 | |  | |
| 2 | | Gia hạn tạm giữ lần 2 | 3 |  | Ngày…../……/20 | | | Ngày…../……/20 | |  | |
| 3 | | Tạm giam | 0 |  | Ngày…../……/ | | | Ngày…../……/ | |  | |
| 4 | | Gia hạn giam lần 1 |  |  | / /20 | | | / /20 | |  | |
| 5 | | Gia hạn giam lần 2 |  |  | / /20 | | | / /20 | |  | |
| 6 | | Gia hạn đặc biệt |  |  | / /20 | | | / /20 | |  | |
| **Mã** | | **Nội dung** | | | | | **ngày, tháng** | **Đơn vị liên quan** | | **Lý do** | | |
| 7 | | Can phạm trốn | | | | | / /20 |  | |  | | |
| 8 | | Can phạm chết | | | | | / /20 |  | |  | | |
| 9 | | Thay đổi BPNC | | | | | / /20 |  | |  | | |
| A | | Di lý (đi CA tỉnh khác, QĐội) | | | | | / /20 |  | |  | | |
| B | | Chuyển trường GD, CSGD | | | | | / /20 |  | |  | | |
| C | | Chuyển chữa bệnh, cai nghiện | | | | | / /20 |  | |  | | |
| D | | Chuyển xử phạt hành chính | | | | | / /20 |  | |  | | |
| F | | Đình chỉ điều tra BC | | | | | / /20 |  | | Điều: Khoản: | | |
| G | | Tạm đình chỉ điều tra BC | | | | | / /20 |  | |  | | |
| H | | Phục hồi điều tra BC | | | | | / /20 |  | |  | | |
| K | | KLDDT chuyển VKS | | | | | / /20 |  | |  | | |
| L | | CA nhận điều tra bổ sung | | | | | / /20 |  | |  | | |
| P | | Chuyển giao trong CAHN | | | | | / /20 |  | |  | | |
| Q | | Nhận từ đơn vị thụ lý khác | | | | | / /20 |  | |  | | |
| S | | Bị can trốn chưa bắt được | | | | | / /20 |  | |  | | |
| X | | Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn | | | | | / /20 |  | |  | | |
| Y | | VKS không phê chẩn | | | | | / /20 |  | |  | | |
| I | | VKS thay đổi BPNC | | | | | / /20 |  | |  | | |
| J | | VKS chuyển tòa truy tố BC | | | | | / /20 |  | |  | | |
| M | | VKS đình chỉ điều tra BC | | | | | / /20 |  | | Điều: Khoản: | | |
| N | | VKS tạm đình chỉ ĐTBC | | | | | / /20 |  | |  | | |
| O | | VKS yêu cầu CQĐT bổ sung | | | | | / /20 |  | |  | | |
| R | | Tòa xét xử bị cáo | | | | | / /20 |  | | Mức án: | | |
| T | | Tòa án đình chỉ xét xử bị cáo | | | | | / /20 |  | | Điều: Khoản: | | |
| U | | Tòa án tạm ĐC xét xử bị cáo | | | | | / /20 |  | |  | | |
| V | | Tòa án trả hồ sơ ĐT bổ sung | | | | | / /20 |  | |  | | |
| W | | Tòa miễn TNHS, miễn phạt | | | | | / /20 |  | |  | | |
| Z | | Tòa xử bằng hình phạt khác | | | | | / /20 |  | |  | | |
| **Số hồ sơ đăng ký: Số danh chỉ bản:** | | | | | | | | | | |
| **Số CMT: Số đăng ký nộp lưu:** | | | | | | | | | | |

**Họ tên điều tra viên Ngày**

**Cán bộ lập phiếu**