**Phụ lục**

**Các cơ quan, tổ chức thực hiện nộp lưu hồ sơ, tài liệu**

**vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2024 - 2026**

*(Kèm theo Kế hoạch số…../KH-UBND ngày …./…./2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên cơ quan, tổ chức** | **Tên phông/khối tài liệu** | **Thời gian hồ sơ, tài liệu nộp lưu** | **Ghi chú** |
| **Năm 2024** | | | | |
| 1 | UBND huyện Lục Ngạn | Kho Lưu trữ huyện Lục Ngạn |  |  |
| 2 | Phòng Nội vụ huyện Lục Ngạn | Từ năm 2014 trở về trước |  |
| 3 | UBND huyện Tân Yên | Kho Lưu trữ huyện Tân Yên |  |  |
| 4 | Phòng Nội vụ huyện Tân Yên | Từ năm 2014 trở về trước |  |
| 5 | Đài Phát thanh và Truyền hình | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang | Từ năm 2014 trở về trước |  |
| 6 | Thanh tra tỉnh | Thanh tra tỉnh Bắc Giang | Từ năm 2014 trở về trước |  |
| 7 | Sở Y tế | Sở Y tế tỉnh Bắc Giang | Từ năm 2014 trở về trước |  |
| 8 | Sở Ngoại vụ | Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang | Từ năm 2014 trở về trước |  |
| **Năm 2025** | | | | |
| 9 | UBND huyện Lục Nam | Kho Lưu trữ huyện Lục Nam |  |  |
| 10 | Phòng Nội vụ huyện Lục Nam | Từ năm 2015 trở về trước |  |
| 11 | UBND huyện Lạng Giang | Kho Lưu trữ huyện Lạng Giang |  |  |
| 12 | Phòng Nội vụ huyện Lạng Giang | Từ năm 2015 trở về trước |  |
| **TT** | **Tên cơ quan, tổ chức** | **Tên phông/khối tài liệu** | **Thời gian hồ sơ, tài liệu nộp lưu** | **Ghi chú** |
| 13 | UBND huyện Yên Dũng | Kho Lưu trữ huyện Yên Dũng |  |  |
| 14 | Phòng Nội vụ huyện Yên Dũng | Từ năm 2015 trở về trước |  |
| 15 | Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND | Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Bắc Giang | Từ năm 2015 trở về trước |  |
| 16 | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang | Từ năm 2015 trở về trước |  |
| 17 | Sở Tư pháp | Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang | Từ năm 2015 trở về trước |  |
| **Năm 2026** | | | | |
| 18 | UBND huyện Hiệp Hòa | Kho Lưu trữ huyện Hiệp Hòa |  |  |
| 19 | Phòng Nội vụ huyện Hiệp Hòa | Từ năm 2016 trở về trước |  |
| 20 | UBND huyện Sơn Động | Kho Lưu trữ huyện Sơn Động |  |  |
| 21 | Phòng Nội vụ huyện Sơn Động | Từ năm 2016 trở về trước |  |
| 22 | UBND huyện Yên Thế | Kho Lưu trữ huyện Yên Thế |  |  |
| 23 | Sở Văn hoá thể thao và Du lịch | Sở Văn hoá thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang | Từ năm 2016 trở về trước |  |
| 24 | Sở Tài chính | Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang | Từ năm 2016 trở về trước |  |
| 25 | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang | Từ năm 2016 trở về trước |  |