**Phụ lục 1**

**TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN**

**về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2023**

**(Từ 01/6/2020 đến 01/6/2023)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT****NĂM** | **TÌNH HÌNH TIẾP CÔNG DÂN** | **KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN** |
| **Số lượt tiếp công dân và số ngày tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu theo quy định** | **Phân loại việc qua tiếp công dân** | **Hướng dẫn, giải thích** | **Số vụ việc tiếp nhận** | **Kết quả giải quyết vụ việc tiếp nhận qua tiếp công dân** |
| Số lượt tiếp  | Số ngày tiếp dân định kỳ | Số vụ việc | Phức tạp, kéo dài | Theo loại đơn | Theo lĩnh vực  | Văn bản | Trực tiếp | Thụ lý theo thẩm quyền | Chuyển/chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền | Vụ việc đã giải quyết | Vụ việc đang giải quyết | Vụ việc công dân tiếp tục khiếu nại | Văn bản chấm dứt |
| Tổng số lượt tiếp | Tiếp thường xuyên | Tiếp định kỳ | Tiếp đột xuất | Đoàn đông người | Chủ tịch, Thủ trưởng tiếp | Cấp phó tiếp theo uỷ quyền | Khiếu nại | Tố cáo | Kiến nghị, phản ảnh | Hành chính  | Tư pháp |
|  | 1=(2+3 +4+5) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (10+ 11+12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng****cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Phụ lục 2**

**KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH**

 **về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2023**

**(Từ 01/6/2020 đến 01/6/2023)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT/NĂM | **TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT ĐƠN** | **KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT** |
| Tổng số đơn nhận | **Phân loại theo đơn, thư** | Loại đất | Diện tích | **Phân loại theo điều kiện xử lý** | **Theo lĩnh vực**  |
| Khiếu nại | Tố cáo | Kiến nghị, phản ảnh | Số vụ việc thuộc thẩm quyền | Đã giải quyết | Đang giải quyết | Khiếu nại | Tố cáo | Văn bản trả lời, giải quyết | Kỷ luật cá nhân | Kỷ luật tập thể |
| Đơn đủ điều kiện | Đơn trùng | Đơn không đủ điều kiện | Hành chính | Tư pháp | đúng | Có đúng có sai | sai | Đúng | Có đúng có sai | Sai |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Phụ lục 3**

**DANH SÁCH ĐƠN ĐANG XEM XÉT, GIẢI QUYẾT THEO THẨM QUYỀN**

 **về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2023**

**(Từ 01/6/2020 đến 01/6/2023)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Ngày thụ lý** | **Nội dung vụ việc** | **Cách giải quyết** | **Tiến độ** | **Theo dõi kết quả** | **Ghi chú** |
| **I** | **Đơn tố cáo** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Đơn khiếu nại** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |