|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN BẦU CỬ****XÃ QUẢNG THÀNH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 16 /NQ-UBBC | *Quảng Thành, ngày 31 tháng 5 năm 2021* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026**

**ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG THÀNH**

*Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-UBBC ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban bầu cử xã Quảng Thành về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Thành, nhiệm kỳ 2021-2026;*

*Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-UBBC ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban bầu cử xã Quảng Thành về việc phân bổ số người ứng cử và số đại biểu được bầu theo từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;*

*Căn cứ Biên bản Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 *(theo phụ lục đính kèm)*.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ủy ban bầu cử xã Quảng Thành; các Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Thành; Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên ở Điều 1 theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như Điều 2;- UBBC huyện;- HĐND huyện;- UBND huyện;- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;- Phòng Nội vụ;- Ban Thường vụ Đảng uỷ;- Thường trực HĐND xã;- UBND xã;- Ban Thường trực UBMTTQVN xã;- Trang thông tin Điện tử xã;- Lưu: VT, UBBC xã. | **TM. ỦY BAN BẦU CỬ****CHỦ TỊCH****Nguyễn Thị Dạ Thảo** |

**PHỤ LỤC**

*(Kèm theo Nghị quyết số: 16 /NQ-UBBC ngày 31 tháng 5 năm 2021
của Ủy ban bầu cử xã Quảng Thành)*

**I. KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÀNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

- Tổng số đại biểu ấn định cho HĐND xã 26 đại biểu.

- Tổng số người ứng cử: 43 người.

- Tổng số người trúng cử đại biểu HĐND xã: 26 người.

- Tổng số cử tri trong danh sách: 8.096 người.

 - Tổng số cử tri đã tham gia bầu cử: 8.093 người.

 - Tỷ lệ cử tri đã tham gia bầu cử so với cử tri trong danh sách: 99,96%.

**II. KẾT QUẢ PHIẾU BẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÀNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026**

**(Xếp theo vần chữ cái A, B, C......)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị bầu cử số** | **Số****TT** | **Họ và tên** | **Số phiếu hợp lệ** | **Số phiếu bầu cho từng người** | **Tỷ lệ số phiếu bầu so với số phiếu hợp lệ (%)**  |
| **01** | 1 | Bà NGUYỄN THỊ BÍCH | 813 | 123 | 15,1 |
| 2 | Ông PHAN CẢNH HẢI | 669 | 82,3 |
| 3 | Bà LÊ THỊ DIỆU HỒNG | 130 | 16 |
| 4 | Ông QUÁCH TIẾN THỊNH | 751 | 92,3 |
| 5 | Ông QUÁCH ÚT | 725 | 89,2 |
| **02** | 1 | Ông PHAN THANH ĐÔNG | 1.202 | 1.171 | 97,42 |
| 2 | Bà PHAN THỊ MY MY | 1.188 | 98,83 |
| 3 | Bà PHAN THỊ DIỆU NGÂN | 15 | 1,24 |
| 4 | Bà NGÔ THỊ TÂM | 30 | 2,49 |
| 5 | Ông PHAN ĐÌNH TOAN | 1.198 | 99,66 |
| **03** | 1 | Ông TRẦN ĐỨC HIẾN | 1.232 | 1.189 | 96,5 |
| 2 | Ông LÊ PHÚ NHƠN | 1.128 | 91,6 |
| 3 | Ông TRẦN HỮU THÂN | 66 | 5,4 |
| 4 | Ông TRƯƠNG VĂN TƯỜNG | 1.199 | 97,3 |
| 5 | Bà NGÔ THỊ QUỲNH VIÊN | 63 | 5,1 |
| **04** | 1 | Bà ĐÀO THỊ HƯỜNG | 755 | 133 | 17,61 |
| 2 | Bà HUỲNH THỊ KIỀU | 662 | 87,68 |
| 3 | Ông PHAN ĐÌNH QUỐC NGHĨA | 647 | 85,69 |
| 4 | Ông LÊ VIẾT TRUNG | 606 | 80,26 |
| 5 | Bà VĂN THỊ MỘNG TUYỀN | 183 | 24,23 |
| **05** | 1 | Ông ĐÀO PHƯỚC ÁNH  | 1.132 | 11 | 0,97 |
| 2 | Bà HỒ THỊ KIM CHI | 1.106 | 97,7 |
| 3 | Ông PHÙNG ĐÌNH HIỀN | 1.111 | 98,14 |
| 4 | Bà TRẦN THỊ CẨM MỸ | 38 | 3,35 |
| 5 | Ông NGUYỄN NGỌC CẢNH SƠN | 1.116 | 98,58 |
| **06** | 1 | Ông NGUYỄN QUANG HÒA | 994 | 933 | 93,86 |
| 2 | Ông NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH | 962 | 96,78 |
| 3 | Bà NGÔ THỊ KHẮC LINH | 119 | 11,97 |
| 4 | Ông HUỲNH THANH LONG | 104 | 10,46 |
| 5 | Ông VƯƠNG HƯNG LONG | 853 | 85,81 |
| **07** | 1 | Bà LÊ THỊ NGỌC GIÀU | 263 | 17 | 6,06 |
| 2 | Bà NGUYỄN THỊ DẠ THẢO | 263 | 100 |
| 3 | Ông TRƯƠNG ĐÌNH NHƯ Ý | 246 | 93,5 |
| **08** | 1 | Ông NGÔ HIẾU | 1.279 | 118 | 9,23 |
| 2 | Ông NGUYỄN VĂN KHOA | 1.225 | 95,78 |
| 3 | Ông NGUYỄN ĐÌNH LOAN | 1.185 | 92,65 |
| 4 | Ông TRƯƠNG HỮU TẤN | 1.168 | 91,32 |
| 5 | Bà PHAN THỊ THÙY TRANG | 117 | 9,15 |
| **09** | 1 | Ông NGUYỄN ĐẠI | 356 | 324 | 91,01 |
| 2 | Ông VĂN ĐÊ | 340 | 95,51 |
| 3 | Bà ĐÀO THỊ PHƯỢNG | 30 | 8,43 |
| 4 | Ông NGUYỄN ĐÌNH QUÝ | 330 | 92,7 |
| 5 | Ông ĐÀO PHƯỚC TRƯỜNG | 44 | 12,36 |

**III. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÀNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026**

**(Xếp theo thứ tự người có số phiếu cao xuống người có số phiếu thấp)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị bầu cử số** | **Số****TT** | **Họ và tên** | **Số phiếu hợp lệ** | **Số phiếu bầu cho từng người** | **Tỷ lệ số phiếu bầu so với số phiếu hợp lệ (%)**  |
| **01** | 1 | Ông QUÁCH TIẾN THỊNH | 813 | 751 | 92,3 |
| 2 | Ông QUÁCH ÚT | 725 | 89,2 |
| 3 | Ông PHAN CẢNH HẢI | 669 | 82,3 |
| **02** | 1 | Ông PHAN ĐÌNH TOAN | 1.202 | 1.198 | 99,66 |
| 2 | Bà PHAN THỊ MY MY | 1.188 | 98,83 |
| 3 | Ông PHAN THANH ĐÔNG | 1.171 | 97,42 |
| **03** | 1 | Ông TRƯƠNG VĂN TƯỜNG | 1.232 | 1.199 | 97,3 |
| 2 | Ông TRẦN ĐỨC HIẾN | 1.189 | 96,5 |
| 3 | Ông LÊ PHÚ NHƠN | 1.128 | 91,6 |
| **04** | 1 | Bà HUỲNH THỊ KIỀU | 775 | 662 | 87,68 |
| 2 | Ông PHAN ĐÌNH QUỐC NGHĨA | 647 | 85,69 |
| 3 | Ông LÊ VIẾT TRUNG | 606 | 80,26 |
| **05** | 1 | Ông NGUYỄN NGỌC CẢNH SƠN | 1.132 | 1.116 | 98,58 |
| 2 | Ông PHÙNG ĐÌNH HIỀN | 1.111 | 98,14 |
| 3 | Bà HỒ THỊ KIM CHI | 1.106 | 97,7 |
| **06** | 1 | Ông NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH | 994 | 962 | 96,78 |
| 2 | Ông NGUYỄN QUANG HÒA | 933 | 93,86 |
| 3 | Ông VƯƠNG HƯNG LONG | 853 | 85,81 |
| **07** | 1 | Bà NGUYỄN THỊ DẠ THẢO | 263 | 263 | 100 |
| 2 | Ông TRƯƠNG ĐÌNH NHƯ Ý | 246 | 93,5 |
| **08** | 1 | Ông NGUYỄN VĂN KHOA | 1.279 | 1.225 | 95,78 |
| 2 | Ông NGUYỄN ĐÌNH LOAN | 1.185 | 92,65 |
| 3 | Ông TRƯƠNG HỮU TẤN | 1.168 | 91,32 |
| **09** | 1 | Ông VĂN ĐÊ | 356 | 340 | 95,51 |
| 2 | Ông NGUYỄN ĐÌNH QUÝ | 330 | 92,7 |
| 3 | Ông NGUYỄN ĐẠI | 324 | 91,01 |