**Phụ lục 1**

**THỐNG KÊ SỐ LIỆU TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN BẮC SƠN**

*(Sổ liệu tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023)*

*(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /7/2024 của UBND huyện Bắc Sơn)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tỉnh/ thành phố** | **Tổng số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chủ tịch UBND** | **Tiếp dân định kỳ** | | | | | **Tiếp dân đột xuất** | | | | |
| **Tổng số ngày tiếp dân** (theo quy định) | **Chủ tịch UBND tiếp dân** | | **Chủ tịch**  **UBND ủy quyền** | | **Tổng số ngày tiếp dân đột xuất** (trong trường hợp cần thiết) | **Chủ tịch UBND tiếp dân** | | **Chủ tịch UBND ủy quyền** | |
| **Số ngày** | **Tỷ lệ (%)** | **Số ngày** | **Tỷ lệ (%)** | **Số ngày** | **Tỳ lệ (%)** | **Số ngày** | **Tỳ lệ (%)** |
| 01 | **Huyện Bắc Sơn** | 15 | 48 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

*\* Ghi chú: Trong những ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện, không có công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; UBND huyện đã ban hành thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ và công khai trên trang thông tin điện tử của huyện*

**Phụ lục 2**

**THỐNG KÊ SỐ LIỆU**

**TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO** **CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN BẮC SƠN**

*(Sổ liệu từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023)*

*(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /7/2024 của UBND huyện Bắc Sơn )*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị hành chính** | **Tổng số đơn, vụ việc tiếp nhận** | **Tổng số đơn, vụ việc thuộc thẩm quyền** | **Số đơn, vụ việc giải quyết quá thời hạn** | **Khiếu nại** | | | | | | | **Tố cáo** | | | | | | |
| Tổng số vụ việc | Đã giải quyết | | Đang giải quyết | | Chưa giải quyết | | Tổng số vụ việc | Đã giải quyết | | Đang giải quyết | | Chưa giải quyết | |
| Số  vụ  việc | Tỷ lệ (%) | Số  vụ | Tỷ lệ (%) | Số  vụ việc | Tỷ lệ (%) | Số vụ việc | Tỷ lê (%) | Số  vụ | Tỷ lệ (%) | Số vụ việc | Tỷ lệ (%) |
| 01 | **Huyện Bắc Sơn** | 13 | 03 | 00 | 02 | 02 | 100 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 100 | 00 | 00 | 00 | 00 |