**DANH SÁCH, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH SỔ TAY HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ**

**TỈNH BẮC GIANG NĂM 2023**

*(Kèm theo Công văn số /BDT-KHTT ngày tháng 12 năm 2023 của Ban Dân tộc)*

| **STT** | **TÊN ĐƠN VỊ NHẬN** | **ĐỊA CHỈ** | **SỐ LƯỢNG****(Cuốn)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **HUYỆN LẠNG GIANG** |  | **30** |
| 1 | Xã Hương Sơn | UBND xã Hương Sơn, Lạng Giang | 30 |
| **II** | **HUYỆN SƠN ĐỘNG** |  | **1.290** |
| 1 | Thị trấn An Châu | UBND Thị trấn An Châu, Sơn Động | 90 |
| 2 | Thị trấn Tây Yên Tử | UBND Thị trấn Tây Yên Tử, Sơn Động | 80 |
| 3 | Xã An Lạc | UBND xã An Lạc, Sơn Động | 120 |
| 4 | Xã Hữu Sản | UBND Xã Hữu Sản, Sơn Động | 50 |
| 5 | Xã Vân Sơn | UBND Xã Vân Sơn, Sơn Động | 50 |
| 6 | Xã Lệ Viễn | UBND Xã Lệ Viễn, Sơn Động | 70 |
| 7 | Xã Vĩnh An | UBND Xã Vĩnh An, Sơn Động | 140 |
| 8 | Xã An Bá | UBND Xã An Bá, Sơn Động | 70 |
| 9 | Xã Cẩm Đàn | UBND Xã Cẩm Đàn, Sơn Động | 70 |
| 10 | Xã Giáo Liêm | UBND Xã Giáo Liêm, Sơn Động | 50 |
| 11 | Xã Đại Sơn | UBND Xã Xã Đại Sơn, Sơn Động | 110 |
| 12 | Xã Phúc Sơn | UBND Xã Phúc Sơn, Sơn Động | 70 |
| 13 | Xã Thanh Luận | UBND Xã Thanh Luận, Sơn Động | 50 |
| 14 | Xã Dương Hưu | UBND Xã Dương Hưu, Sơn Động | 90 |
| 15 | Xã Yên Định | UBND Xã Yên Định, Sơn Động | 80 |
| 16 | Xã Tuấn Đạo | UBND Xã Tuấn Đạo, Sơn Động | 60 |
| 17 | Xã Long Sơn | UBND Xã Long Sơn, Sơn Động | 40 |
| **III** | **HUYỆN LỤC NGẠN** |  | **850** |
| 1 | Xã Tân Sơn | UBND Xã Tân Sơn, Lục Ngạn | 80 |
| 2 | Xã Đèo Gia | UBND Xã Đèo Gia, Lục Ngạn | 50 |
| 3 | Xã Sa Lý | UBND Xã Sa Lý, Lục Ngạn | 60 |
| 4 | Xã Phong Minh | UBND Xã Phong Minh, Lục Ngạn | 40 |
| 5 | Xã Sơn Hải | UBND Xã Sơn Hải, Lục Ngạn | 70 |
| 6 | Xã Hộ Đáp | UBND Xã Hộ Đáp, Lục Ngạn | 70 |
| 7 | Xã Phong Vân | UBND Xã Phong Vân, Lục Ngạn | 80 |
| 8 | Xã Phú Nhuận | UBND Xã Phú Nhuận, Lục Ngạn | 130 |
| 9 | Xã Cấm Sơn | UBND Xã Cấm Sơn, Lục Ngạn | 70 |
| 10 | Xã Tân Lập | UBND Xã Tân Lập, Lục Ngạn | 70 |
| 11 | Xã Kim Sơn | UBND Xã Kim Sơn, Lục Ngạn | 30 |
| 12 | Xã Biên Sơn | UBND Xã Biên Sơn, Lục Ngạn | 20 |
| 13 | Xã Thanh Hải | UBND Xã Thanh Hải, Lục Ngạn | 20 |
| 14 | Xã Kiên Thành | UBND Xã Kiên Thành, Lục Ngạn | 20 |
| 15 | Xã Tân Hoa | UBND Xã Tân Hoa, Lục Ngạn | 40 |
| **IV** | **HUYỆN LỤC NAM** |  | **520** |
| 1 | Xã Lục Sơn | UBND Xã Lục Sơn, Lục Nam | 90 |
| 2 | Xã Trường Sơn | UBND Xã Trường Sơn, Lục Nam | 80 |
| 3 | Xã Bình Sơn | UBND Xã Bình Sơn, Lục Nam | 80 |
| 4 | Xã Vô Tranh | UBND Xã Vô Tranh, Lục Nam | 80 |
| 5 | Xã Trường Giang | UBND Xã Trường Giang, Lục Nam | 40 |
| 6 | Xã Nghĩa Phương | UBND Xã Nghĩa Phương, Lục Nam | 60 |
| 7 | Xã Tam Dị | UBND Xã Tam Dị, Lục Nam | 50 |
| 8 | Xã Bảo Sơn | UBND Xã Bảo Sơn, Lục Nam | 40 |
| **IV** | **HUYỆN YÊN THẾ** |  | **310** |
| 1 | Xã Đồng Vương | UBND Xã Đồng Vương, Yên Thế | 60 |
| 2 | Xã Đồng Tiến | UBND Xã Đồng Tiến, Yên Thế | 60 |
| 3 | Xã Canh Nậu | UBND Xã Canh Nậu, Yên Thế | 70 |
| 4 | Xã Tiến Thắng | UBND Xã Tiến Thắng, Yên Thế | 40 |
| 5 | Xã Tân Hiệp | UBND Xã Tân Hiệp, Yên Thế | 20 |
| 6 | Xã Đông Hưu | UBND Xã Đồng Hưu, Yên Thế | 30 |
| 7 | Xã Đông Sơn | UBND Xã Đông Sơn, Yên Thế | 30 |
|  | **Tổng cộng** |  | **3.000** |