**Phụ lục IV**

**THỜI GIAN HOÀN THÀNH BIÊN SOẠN SỐ LIỆU GRDP**

*(Kèm theo Thông tư số / ngày tháng năm 2024 của Chính phủ)*

| **STT** | **Nội dung** | **Kỳ biên soạn** | **Thời gian hoàn thành** *(ngày….năm báo cáo)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Quý I  | Quý II  | Quý III  | Quý IV  | Cả năm |
| **1** | **Rà soát, kiểm tra số liệu đầu vào** | Ước tính  | 26/3 | 26/6 | 26/9 | 26/11 | 26/11 |
| Sơ bộ | 26/6 | 26/9 | 26/11 | 26/3 năm sau năm báo cáo | 26/3 năm sau năm báo cáo |
| Chính thức | 5/8 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo | 5/8 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo | 5/8 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo | 5/8 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo | 5/8 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo |
| **2** | **Biên soạn GRDP** | Ước tính | 27/3 | 27/6 | 27/9 | 27/11 | 27/11 |
| Sơ bộ | 27/6 | 27/9 | 27/11 | 27/3 năm sau năm báo cáo | 27/3 năm sau năm báo cáo |
| Chính thức | 04/9 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo | 04/9 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo | 04/9 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo | 04/9 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo | 04/9 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo |
| **3** | **Trình Lãnh đạo Tổng cục kết quả biên soạn** | Ước tính  | 30/3 | 30/6 | 30/9 | 30/11 | 30/11 |
| Sơ bộ  | 30/6 | 30/9 | 30/11 | 30/3 năm sau năm báo cáo | 30/3 năm sau năm báo cáo |
| Chính thức | 05/9 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo | 05/9 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo | 05/9 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo | 05/9 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo | 05/9 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo |
| **4** | **Hoàn thiện kết quả biên soạn và công bố số liệu** | Ước tính  | 01/4 | 01/7 | 01/10 | 01/12 | 01/4 |
| Sơ bộ | 01/7 | 01/10 | 01/12 | 01/4 năm sau năm báo cáo | 01/4 năm sau năm báo cáo |
| Chính thức | 06/10 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo | 06/10 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo | 06/10 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo | 06/10 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo | 06/10 năm thứ 2 kế tiếp năm báo cáo |