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

**PHỤ LỤC 07**

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

**của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, huyện**(**[[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** |  |  |  |
| **1** | Số cuộc tiếp định kỳ | Cuộc | 38.479 |  |
| **2** | Số cuộc tiếp đột xuất | Cuộc | 491 |  |
| **3** | Số lượt người đã tiếp | Lượt | 39.610 |  |
| **4** | Số vụ việc đã tiếp | Vụ | 36.938 |  |
| **5** | Số đoàn đông người đã tiếp | Đoàn | 10 |  |
| **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 xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu kiện hành chính** |
| **1** | Số vụ việc đã thụ lý, giải quyết  | Vụ | 298/309 |  |
| **2** | Số vụ việc đang xử lý, giải quyết | Vụ | 11 |  |
| **3** | Số vụ việc chưa xử lý, giải quyết | Vụ | 0 |  |
| **4** | Tổng số bản án hành chính có hiệu lực pháp luật | Bản án | 273 | Còn 25 Bản án chưa có hiệu lực pháp luật |
| **5** | Số bản án hành chính có hiệu lực pháp luật đã được thi hành | Bản án | 273 |  |
| **6** | Số bản án hành chính có hiệu lực pháp luật nhưng *chưa* được thi hành | Bản án | 0 |  |
| **III** | **Kết quả xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo (khiếu nại hành chính, khiếu nại trong hoạt động tư pháp, tố cáo, tố giác và tin báo tội phạm)** |  |  |  |
| **1** | ***Tổng số đơn đã tiếp nhận*** |  |  |  |
|  | Thuộc thẩm quyền giải quyết | Đơn | 676 |  |
|  | *Không* thuộc thẩm quyền giải quyết | Đơn | 49 |  |
| **2** | ***Kết quả xử lý đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết*** |  |  |  |
|  | Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết | Đơn | 48 |  |
|  | Số đơn lưu | Đơn | 1 |  |
|  | Số đơn hướng dẫn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết | Đơn | 0 |  |
|  | 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 | 676 |  |
|  | Số đơn đã giải quyết, *còn* khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh | Đơn | 0 |  |
|  | 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 | Quyết định, kết luận | 0 |  |
|  | Số quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật *chưa* được thực hiện | Quyết định, kết luận | 0 |  |
| **IV** | **Kết quả xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu oan sai, dư luận xã hội quan tâm** |  |  |  |
| **1** | Số vụ việc đã thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền | Vụ | 0 |  |
| **2** | Số vụ việc chưa thụ lý, giải quyết | Vụ | 0 |  |
| **3** | Số vụ việc KNTC phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã chỉ đạo xử lý, giải quyết xong | Vụ | 0 |  |
| **4** | Số vụ việc phát hiện có dấu hiệu oan sai đã chỉ đạo xử lý giải quyết xong | Số vụ việc bị kết án oan | Vụ | 0 |  |
| Số người bị kết án oan | Vụ | 0 |  |
| **5** | Số vụ việc có dấu hiệu oan sai đang chỉ đạo xử lý, giải quyết | Vụ | 0 |  |
| **V** | **Số đơn khiếu nại, tố cáo xử lý lòng vòng, không rõ trách nhiệm** |  | 0 |  |

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