**Phục lục 2**

**BIỂU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CẤP HUYỆN QUÝ I NĂM 2023**

*(Kèm Báo cáo kết quả đánh giá số: /BC-VPUB ngày 22/03/2023)*

| **STT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Điểm tối đa** | **Điểm đánh giá thực tế** | | | | **Xếp loại (Sau thẩm định)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tự đánh giá** | | **Điểm thẩm định** | |
| 1 | **UBND huyện Sốp Cộp** | | | | | | | |
| 1.1 | BPMC huyện Sốp Cộp | 18 | **16.98** | | **16.98** | | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 1.2 | Công chức BPMC | **7/7** | | | | | Hoàn thành 100% nhiệm vụ |  |
| 2 | **UBND huyện Mộc Châu** | | | | | | | |
| 2.1 | BPMC huyện Mộc Châu | 18 | **16.94** | | **16.94** | | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 2.2 | Công chức BPMC | **7/7** | | | | | Hoàn thành 100% nhiệm vụ |  |
| **3** | **UBND huyện Bắc Yên** | | | | | | | |
| 3.1 | BPMC huyện Bắc Yên | 18 | **18** | | **15.7** | | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 3.2 | Công chức BPMC | **8/8** | | | | | Hoàn thành 100% nhiệm vụ |  |
| **4** | **UBND huyện Mai Sơn** | | | | | | | |
| 4.1 | BPMC huyện Mai Sơn | 18 | **17.8** | | **17.8** | | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 4.2 | Công chức BPMC | **9/9** | | | | | Hoàn thành 100% nhiệm vụ |  |
| **5** | **UBND huyện Sông Mã** | | | | | | | |
| 5.1 | BPMC huyện Sông Mã | 18 | **18** | | **17** | | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 5.2 | Công chức BPMC | **9/9** | | | | | Hoàn thành 100% nhiệm vụ |  |
| **6** | **UBND thành phố Sơn La** | | | | | | | |
| 6.1 | BPMC thành phố Sơn La | 18 | **18** | | **17** | | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 6.2 | Công chức BPMC | **8/8** | | | | | Hoàn thành 100% nhiệm vụ |  |
| **7** | **UBND huyện Phù Yên** | | | | | | | |
| 7.1 | BPMC huyện Phù Yên | 18 | **16** | | **16** | | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 7.2 | Công chức BPMC | **13/13** | | | | | Hoàn thành 100% nhiệm vụ |  |
| **8** | **UBND huyện Yên Châu** | | | | | | | |
| 8.1 | BPMC huyện Yên Châu | 18 | **17.88** | | **16.81** | | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 8.2 | Công chức BPMC | **11/11** | | | | | Hoàn thành 100% nhiệm vụ |  |
| **9** | **UBND huyện Thuận Châu** | | | | | | | |
| 9.1 | BPMC huyện Thuận Châu | 18 | **17.9** | | **15.9** | | Hoàn thành xuất sắc |  |
| 9.2 | Công chức BPMC | **7/7** | | | | | Hoàn thành 100% nhiệm vụ |  |
| **10** | **UBND huyện Quỳnh Nhai** | | | | | | | |
| 10.1 | BPMC huyện Quỳnh Nhai | 18 | **16.91** | | **16.91** | | Hoàn thành Xuất sắc |  |
| 10.2 | Công chức BPMC | **6/6** | | | | | Hoàn thành 100% nhiệm vụ |  |
| **11** | **UBND huyện Mường La** | | | | | | | |
| 11.1 | BPMC huyện Mường La | 18 | **15** | | **15** | | Hoàn thành Xuất sắc |  |
| 11.2 | Công chức BPMC | **6/6** | | | | | Hoàn thành 100% nhiệm vụ |  |
| **12** | **UBND huyện Vân Hồ** | | | | | | | |
| 12.1 | BPMC huyện Vân Hồ | 18 | | **17.7** | | **16.7** | Hoàn thành Xuất sắc |  |
| 12.2 | Công chức BPMC | **7/7** | | | | | Hoàn thành 100% nhiệm vụ |  |
| **Tổng hợp:**  *1. Xếp loại BPMC:*  - 12/12 BPMC cấp huyện xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (với số điểm từ 15 điểm trở lên  *2. Xếp loại công chức BPMC:*  - 98/98 công chức hoàn thành 100% nhiệm vụ. | | | | | | | | |