**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH**

**THỐNG KÊ CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ, KINH DOANH THƯƠNG MẠI**

**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

*(Phụ lục kèm theo Báo cáo phục vụ Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quan hệ tranh chấp** | **Thụ lý** | **Giải quyết** | **Tỷ lệ giải quyết (%)** | **Còn lại** | **Ghi chú** |
|
| Kiện đòi tài sản | 5 | 3 | 60 | 2 |  |
| Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản | 2 |  | 0 | 2 |  |
| Tranh chấp về giao dịch dân sự và hợp đồng dân sự | 49 | 25 | 51 | 24 |  |
| Tranh chấp về thừa kế tài sản | 12 |  | 0 | 12 |  |
| Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng | 1 |  | 0 | 1 |  |
| Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng qsd đất | 8 | 2 | 25 | 6 |  |
| Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất | 3 | 2 | 66,6 | 1 |  |
| Tranh chấp đòi đất cho mượn, cho sử dụng nhờ, lấn chiếm... | 7 | 1 | 14,3 | 6 |  |
| Tranh chấp quyền sử dụng đất | 36 | 6 | 16,7 | 30 |  |
| Tranh chấp về thừa kế tài sản | 4 |  | 0 | 4 |  |
| Tranh chấp quyền sử dụng rừng và đất rừng | 1 | 1 | 100 | 0 |  |
| Các tranh chấp khác | 6 | 2 | 33,3 | 4 |  |
| Việc dân sự | 16 | 12 | 75 | 4 |  |
| Tranh chấp HĐ công ty | 1 |  | 0 | 1 |  |
| Tranh chấp mua bán hàng hóa | 1 |  | 0 | 1 |  |
| Tranh chấp đại diện, đại lý | 2 | 2 | 100 | 0 |  |
| Tranh chấp hợp đồng Xây dựng | 2 | 1 | 50 | 1 |  |
| Tranh chấp đầu tư tài chính, ngân hàng | 2 |  | 0 | 2 |  |
| Yêu cầu tuyên bố phá sản | 1 |  | 0 | 1 |  |
| Các tranh chấp khác | 26 | 15 | 57,7 | 11 |  |
| **Tổng** | **185** | **72** | **38,9** | **113** |  |