**ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

 *Huyện Dương Minh Châu, ngày tháng 02 năm 2024*

**DANH SÁCH XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023**

*(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND huyện ngày /02/2024*

*của Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SốTT |  xã, thị trấn |  Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí | Ghi chú |
| Tiêu chí 1(10 điểm) | Tiêu chí 2(30 điểm) | Tiêu chí 3(15 điểm) | Tiêu chí 4(20 điểm) | Tiêu chí 5(25 điểm) |
|  **I** | **Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật** |
| 01 | Phan | 96/100 |  7 | 30 | 15 | 20 | 24 |  |
| 02 | Chà Là | 96/100 | 7 | 29 | 15 | 20 |  25 |  |
| 03 | Cầu Khởi | 96/100 | 7 | 30 | 15 | 20 | 24 |  |
| 04 | Phước Minh | 96/100 | 7 | 30 | 14 | 20 |  25 |  |
| 05 | Bến Củi | 95/100 | 7 | 29 | 15 | 20 | 24 |  |
| 06 | Phước Ninh | 94/100 | 7 | 28 | 15 | 20 |  23,5 |  |
| 07 | Suối Đá | 93/100 | 7 | 30 | 15 | 20 | 21 |  |
| 08 | Bàu Năng | 93/100 | 7 | 30 | 15 | 20 | 21 |  |
| 09 | Truông Mít | 92/100 | 7 | 29 | 15 | 20 | 20,5 |  |
| 10 | Lộc Ninh | 88/100 | 7 | 27 | 15 | 20 | 19 |  |
|  **II** | **Thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật** |
| 01 | Thị trấn | 94/100 | 7 | 27 | 15 | 20 |  25 |  |