**DANH SÁCH   
XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023**  
*(Kèm theo Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày  22 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch  Ủy ban nhân dân huyện)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên xã,**  **thị trấn** | **Tổng điểm** | **Điểm của từng tiêu chí** | | | | | **Ghi chú** |
| Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí  4 | Tiêu chí  5 |
| **I** | **Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật** | | | | | | | |
| 1 | Liêm Thuận | 97 | 10 | 30 | 15 | 18 | 24 | Tiêu chí 4: chỉ tiêu 3, chỉ tiêu 4, chỉ tiêu 5  Tiêu chí 5: Chỉ tiêu 2 |
| 2 | Thanh Nguyên | 96.5 | 10 | 30 | 14.5 | 17 | 25 | Tiêu chí 4: chỉ tiêu 3, chỉ tiêu 4, chỉ tiêu 5  Tiêu chí 3: Chỉ tiêu 1 |
| 3 | Thanh Nghị | 96.5 | 10 | 29 | 14.5 | 18 | 25 | Tiêu chí 2: Chỉ tiêu 1  Tiêu chí 4: chỉ tiêu 4, chỉ tiêu 5  Tiêu chí 3: Chỉ tiêu 1 |
| 4 | Liêm Sơn | 96 | 10 | 29 | 14 | 18 | 25 | Tiêu chí 2: Chỉ tiêu 1  Tiêu chí 4: chỉ tiêu 3, chỉ tiêu 4  Tiêu chí 3: Chỉ tiêu 1 |
| 5 | Thanh Tâm | 96 | 10 | 30 | 14 | 18 | 24 | Tiêu chí 4: chỉ tiêu 3, chỉ tiêu 4  Tiêu chí 3: Chỉ tiêu 1  Tiêu chí 5: chỉ tiêu 2 |
| 6 | Thanh Phong | 96 | 10 | 28 | 14 | 19 | 24 | Tiêu chí 2: Chỉ tiêu 4  Tiêu chí 4: chỉ tiêu 4,  Tiêu chí 3: Chỉ tiêu 1  Tiêu chí 5: chỉ tiêu 2 |
| 7 | Liêm Túc | 95 | 10 | 30 | 15 | 17 | 23 | Tiêu chí 4: chỉ tiêu 4, Chi tiêu 5  Tiêu chí 5: Chỉ tiêu 1 |
| 8 | Thanh Hương | 95 | 10 | 30 | 14 | 17 | 24 | Tiêu chí 4: chỉ tiêu 3, chỉ tiêu 4, chỉ tiêu 5  Tiêu chí 5: chỉ tiêu 2 |
| 9 | Liêm Cần | 95 | 10 | 29 | 14 | 18 | 24 | Tiêu chí 2: Chỉ tiêu 1  Tiêu chí 4: chỉ tiêu 3, chỉ tiêu 4, chỉ tiêu 5  Tiêu chí 5: chỉ tiêu 2 |
| 10 | Thanh Hà | 95 | 10 | 29 | 14 | 17 | 24 | Tiêu chí 2: Chỉ tiêu 1  Tiêu chí 4: chỉ tiêu 3, chỉ tiêu 4  Tiêu chí 5: Chỉ tiêu 2 |
| 11 | Thanh Thủy | 95 | 10 | 29 | 14 | 17 | 25 | Tiêu chí 2: Chỉ tiêu 1  Tiêu chí 4: chỉ tiêu 3, chỉ tiêu 4, chỉ tiêu 5 |
| 12 | Liêm Phong | 94.5 | 10 | 28.5 | 14 | 17 | 25 | Tiêu chí 2: Chỉ tiêu 1  Tiêu chí 4: chỉ tiêu 3, chỉ tiêu 4, chỉ tiêu 5 |
| 13 | Thanh Hải | 93 | 10 | 28 | 14 | 17 | 24 | Tiêu chí 2: Chỉ tiêu 1  Tiêu chí 4: chỉ tiêu 3,  Tiêu chí 5: Chỉ tiêu 2 |
| 14 | Thanh Tân | 92 | 10 | 29 | 15 | 18 | 20 | Tiêu chí 2: Chỉ tiêu 1  Tiêu chí 4: chỉ tiêu 3,  Tiêu chí 5: chỉ tiêu 3 |
| II | **Các thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật** | | | | | | | |
| 1 | Thị trấn Kiện Khê | 95.5 | 10 | 28.5 | 14 | 18 | 25 | Tiêu chí 2: Chỉ tiêu 1  Tiêu chí 3: Chỉ tiêu 1, chỉ tiêu 2  Tiêu chí 4: chỉ tiêu 4, chỉ tiêu 5 |
| 2 | Thị trấn Tân Thanh | 95 | 10 | 29 | 14 | 18 | 24 | Tiêu chí 2: Chỉ tiêu 1  Tiêu chí 4: chỉ tiêu 3, chỉ tiêu 4, chỉ tiêu 5  Tiêu chí 5: Chỉ tiêu 2 |