|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ UBND HUYỆN TÂN HỒNG GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  Từ 01-01-2023 đến 28-03-2023** | | | | | | | | |
|  |  |  | **Văn bản chưa Báo Cáo** | | | **Văn bản đã Báo Cáo** | | |
| **STT** | **Đơn vị** | **VB Giao việc** | **VB Còn hạn** | **VB Đến hạn** | **VB Quá hạn** | **VB Sớm hạn** | **VB Đúng hạn** | **VB Trễ hạn** |
| 1 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 2 | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | 30 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 |
| 3 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 |
| 4 | Phòng Nội vụ | 38 | 3 | 0 | 0 | 16 | 18 | 1 |
| 5 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 30 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 |
| 6 | Phòng Tài nguyên - Môi trường | 80 | 10 | 0 | 0 | 13 | 57 | 0 |
| 7 | Phòng Tư pháp | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 8 | Phòng Văn hóa - Thông tin | 32 | 5 | 1 | 0 | 14 | 11 | 1 |
| 9 | Phòng Y tế | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 10 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 62 | 4 | 0 | 0 | 11 | 47 | 0 |
| 11 | Thanh tra | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | UBND thị trấn Sa Rài | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 13 | UBND xã An Phước | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 14 | UBND xã Bình Phú | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 15 | UBND xã Tân Công Chí | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 16 | UBND xã Tân Hộ Cơ | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 17 | UBND xã Tân Phước | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 |
| 18 | UBND xã Tân Thành A | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 19 | UBND xã Tân Thành B | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 20 | UBND xã Thông Bình | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 21 | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 16 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 22 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | **Tổng cộng** | **453** | **39** | **1** | **2** | **177** | **219** | **15** |