|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **THÀNH PHỐ UÔNG BÍ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |  |

**DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2024**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 300 /QĐ-UBND ngày 20 /01/2025 của UBND thành phố)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên xã, phường** | **Tổng điểm** | **Điểm của từng tiêu chí** | | | | | **Ghi chú** |
| Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 |  |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| **I** | **Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật** | | | | | | | |
| 1 | Xã Thượng Yên Công | 91 | 10/10 | 27/30 | 15/15 | 20/20 | 19/25 |  |
| **II** | **Các phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường Bắc Sơn | 99,5 | 10/10 | 29,5/30 | 15/15 | 20/20 | 25/25 |  |
| 2 | Phường Vàng Danh | 99 | 10/10 | 30/30 | 14/15 | 20/20 | 25/25 |  |
| 3 | Phường Nam Khê | 98 | 10/10 | 28/30 | 15/15 | 20/20 | 25/25 |  |
| 4 | Phường Thanh Sơn | 98 | 10/10 | 28,5/30 | 15/15 | 20/20 | 24,5/25 |  |
| 5 | Phường Phương Đông | 98 | 10/10 | 30/30 | 14/15 | 19/20 | 25/25 |  |
| 6 | Phường Yên Thanh | 96 | 10/10 | 28/30 | 13/15 | 20/20 | 25/25 |  |
| 7 | Phường Quang Trung | 97 | 10/10 | 28/30 | 14/15 | 20/20 | 25/25 |  |
| 8 | Phường Trưng Vương | 99 | 10/10 | 29/30 | 15/15 | 20/20 | 25/25 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **THÀNH PHỐ UÔNG BÍ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |  |

**DANH SÁCH PHƯỜNG KHÔNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2024**

*(Ban hành kèm theo số /QĐ-UBND ngày /01/2025 của UBND thành phố)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên xã, phường** | **Tổng điểm** | **Điểm của từng tiêu chí** | | | | | **Ghi chú** |
| Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 |  |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Phường Phương Nam | 86 | 10/10 | 27/30 | 15/15 | 20/20 | 14/25 | Do có người đứng đầu cấp ủy chính quyền phường bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ |