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

**PHỤ LỤC 04**

**Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp**(**[[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, giải quyết KNTC theo thẩm quyền của UBKT cấp tỉnh, huyện** | |  |  |  |
| **1** | Số cuộc tiếp định kỳ | | Cuộc | 717 |  |
| **2** | Số cuộc tiếp đột xuất | | Cuộc | 59 |  |
| **3** | Số lượt người đã tiếp | | Lượt | 7.082 |  |
| **4** | Số vụ việc đã tiếp | | Vụ | 321 |  |
| **5** | Số đoàn đông người đã tiếp | | Đoàn | 18 |  |
| **6** | Số cuộc đối thoại, vận động đã thực hiện | | Cuộc | 35 |  |
| **7** | Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết dứt điểm sau đối thoại với người khiếu nại, tố cáo | | Vụ | 20 |  |
| **8** | Số vụ việc sau khi tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo, nhưng vẫn còn khiếu nại, tố cáo | | Vụ | 6 | Người tố cáo cố tình không chấp hành kết quả xử lý, giải quyết của cấp có thẩm quyền hoặc cho rằng chưa thỏa mãn |
| **II** | **Kết quả giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết KNTC đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền** | | | | |
| **1** | ***Tổng số đơn đã tiếp nhận*** | |  |  |  |
|  | Thuộc thẩm quyền giải quyết | | Đơn | 542 |  |
|  | Không thuộc thẩm quyền giải quyết | | Đơn | 1.661 |  |
| **2** | ***Kết quả xử lý đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết*** | |  |  |  |
|  | Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết | | Đơn | 620 |  |
|  | Số đơn lưu | | Đơn | 1.236 |  |
|  | Số đơn hướng dẫn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết | | Đơn | 61 |  |
|  | Số đơn chưa xử lý | | Đơn | 0 |  |
| **3** | **Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền** | |  |  |  |
|  | Số đơn đã giải quyết, không còn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh | | Đơn | 275 |  |
|  | Số đơn đã giải quyết, *còn* khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh | | Đơn | 1 | Chưa đồng tình với kết quả giải quyết |
|  | Số đơn chưa giải quyết | | Đơn | 0 |  |
|  | Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm | | Vụ | 2 |  |
|  | Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết, nhưng vẫn còn KNTC | | Vụ | 1 | Chưa đồng tình với kết quả giải quyết |
|  | Số quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật đã được thực hiện | | Văn bản | 50 |  |
|  | Số quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật *chưa* được thực hiện | | Văn bản | 1 |  |
| **4** | **Kết quả phát hiện, xử lý vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được phát hiện vi phạm qua công tác tiếp dân, giải quyết KNTC** | |  |  |  |
|  | Số tổ chức đảng đã bị xử lý kỷ luật | | Tổ chức đảng | 7 |  |
|  | Số đảng viên đã bị xử lý kỷ luật | | Đảng viên | 5 |  |
|  | Số tập thể, cá nhân có sai phạm, chưa xử lý | | Tập thể/  cá nhân | 0 |  |
| **III** | **Kết quả kiểm tra, giám sát** | |  |  |  |
|  | Số cuộc kiểm tra, giám sát | Theo kế hoạch | 20 | 131 |  |
| Đột xuất | 0 | 12 |  |
|  | Số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát | | Tổ chức đảng/ đảng viên | 193/241 |  |
|  | Số tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy định về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC | | Tổ chức đảng (tỷ lệ %) | 0 |  |
|  | Số đảng viên bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy định về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC qua kiểm tra, giám sát | | Người (tỷ lệ %) | 3 |  |
|  | Số vụ việc, đối tượng chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo pháp luật | | Vụ/người | 0 |  |

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