ĐẢNG BỘ KHỐI **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH **ĐẢNG BỘ, CHI BỘ…….**

**\***

**THỐNG KÊ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CẤP ỦY VIÊN NĂM …**

**MẪU 07C-2023(ĐUK)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số cấp ủy viên** | **Kết quả xếp loại chất lượng cấp ủy viên** | | | | | | | **Được gợi ý kiểm điểm** | **Chưa được đánh giá, được miễn đánh giá** | | |
| **HTX SNV** | **HTT NV** | **HT NV** | **Không hoàn thành nhiệm vụ** | | | | **Chưa được đánh giá** | **Được miễn đánh giá** | **Lý do khác** |
| **Có biểu hiện suy thoái về TT, ĐĐ, LS...** | **Hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiêm vụ được giao** | **Bị thi hành kỷ luật trong năm** | **Lý do khác** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |  |
| **1. CẤP ỦY VIÊN CƠ SỞ** | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2 | 9 | 13 |  |  | 1 |  | X |  |  |  |
| **2. CẤP ỦY VIÊN TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ SỞ** | | | | | | | | | | | |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Lưu ý:*** *Các đồng chí là đảng ủy viên cơ sở, đồng thời là cấp ủy ở các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc thì chỉ thống kê ở mục “cấp ủy viên cơ sở”, không tiếp tục thống kê vào mục “cấp ủy viên trực thuộc đảng ủy cơ sở”*

*Ngày tháng năm*

T/M CẤP ỦY