|  |  |
| --- | --- |
| **TỈNH ỦY HÀ TĨNH** **\*** |  **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM** |

**PHỤ LỤC 08**

**Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo Chỉ thị số 35-CT/TW**

**của Công an các cấp (tỉnh, huyện, xã)**(**[[1]](#footnote-1)**)

*(Kèm theo Báo cáo số 443-BC/TU, ngày 14/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)*

**-----**

| **TT** | **Diễn giải** | **Đơn vị tính** | **Tổng cộng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Công tác tiếp công dân thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh, huyện, xã** |  |  |  |
| **1** | Số cuộc tiếp định kỳ | Cuộc | 34.209 |  |
| **2** | Số cuộc tiếp đột xuất | Cuộc | 28 |  |
| **3** | Số lượt người đã tiếp | Lượt | 526 |  |
| **4** | Số vụ việc đã tiếp | Vụ | 335 |  |
| **5** | Số đoàn đông người đã tiếp | Đoàn | 2 |  |
| **6** | Số cuộc đối thoại, vận động đã thực hiện | Cuộc | 0 |  |
| **7** | Số vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết dứt điểm sau đối thoại với người khiếu nại, tố cáo | Vụ | 0 |  |
| **8** | Số vụ việc sau khi tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo, nhưng vẫn còn khiếu nại, tố cáo | Vụ | 0 |  |
| **II** | **Kết quả giải quyết đơn KNTC của Công an tỉnh, huyện, xã** |  |  |  |
| **1** | ***Tổng số đơn đã tiếp nhận*** |  | 2.194 |  |
|  | Thuộc thẩm quyền giải quyết | Đơn | 908 |  |
|  | Không thuộc thẩm quyền giải quyết | Đơn | 1.286 |  |
| **2** | ***Kết quả xử lý đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết*** |  | 1.286 |  |
|  | Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết | Đơn | 733 |  |
|  | Số đơn lưu | Đơn | 381 |  |
|  | Số đơn hướng dẫn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết | Đơn | 172 |  |
|  | Số đơn chưa xử lý | Đơn | 0 |  |
| **3** | **Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền** |  | 908 |  |
|  | Số đơn đã giải quyết, không còn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh | Đơn | 483 |  |
|  | Số đơn đã giải quyết, *còn* khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh | Đơn | 425 |  |
|  | Số đơn chưa giải quyết | Đơn | 0 |  |
|  | Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài được giải quyết dứt điểm | Vụ | 0 |  |
|  | Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài *chưa* được giải quyết dứt điểm | Vụ | 0 |  |
|  | Số quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật đã được thực hiện | Văn bản | 0 |  |
|  | Số quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật *chưa* được thực hiện | Văn bản | 483 |  |
| **III** | **Kết quả phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm qua công tác tiếp dân, giải quyết KNTC** |  |  |  |
|  | Kết quả phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý đối với tổ chức vi phạm | Tổ chức | 0 |  |
|  | Kết quả phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý đối với cá nhân vi phạm | Cá nhân | 0 |  |
| **IV** | **Kết quả xử lý vi phạm pháp luật trong các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; lợi dụng tình hình khiếu kiện đông người để chống phá** |
| **1** | Số vụ việc vi phạm pháp luật hình sự | Vụ | 0 |  |
| **2** | Số đối tượng vi phạm bị xử lý hình sự | Đối tượng | 0 |  |
| **3** | Số vụ việc vi phạm bị xử lý hành chính | Vụ | 0 |  |
| **3** | Số đối tượng vi phạm bị xử lý hành chính | Đối tượng | 0 |  |
| **4** | Trường hợp khác (nếu có) |  | 0 |  |
| **V** | **Kết quả nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng tình hình khiếu kiện để chống phá Đảng và Nhà nước** |  |  |  |
| **1** | Số vụ việc đang được cơ quan chức năng theo dõi, nắm tình hình  | Vụ việc | 0 |  |
| **2** | Số đối tượng có biểu hiện vi phạm thuộc diện quản lý, giáo dục, răn đe | Đối tượng | 0 |  |
| **3** | Số đối tượng có dấu hiệu vi phạm đang bị lập hồ sơ đề nghị xử lý | Đối tượng | 0 |  |
| **4** | Trường hợp khác (nếu có) |  | 0 |  |
| **VI** | **Số vụ việc làm mất an ninh, trật tự tại trụ sở tiếp công dân đã bị xử lý** | Vụ việc/đối tượng | 0 |  |
| **VII** | **Số vụ việc nhiều người liên kết lên Trung ương khiếu kiện đã bị xử lý** | Vụ việc/đối tượng | 0 |  |

1. Thời gian lấy số liệu báo cáo: Từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/6/2024 [↑](#footnote-ref-1)