**KHAI BÁO THÔNG TIN CUỘC BẦU CỬ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Đại hội Đảng bộ: | $DaiHoi |
| 2. Khóa: | $HuyenUy |
| 3. Nhiệm kỳ: | $NhiemKy |
| 4. Ngày bầu cử | $NgayBauCu |
| 5. Thời gian ghi biên bản: giờ/phút | $ThoiGianGhiBienBan |
| 6. Số lượng ứng cử viên: | $SoLuongCanBau |
| 7. Số lượng ban kiểm phiếu: | $SoLuongUyVien |
| 8. Trưởng ban kiểm phiếu: | $truongbankiemphieu |

$uyvien

|  |  |
| --- | --- |
| 9. Tổng số đại biểu (đảng viên) được triệu tập: | $TongSoDaiBieuDuocTrieuTap |
| - Trong đó đảng viên chính thức: | $DangVien1 |
| 10. Tổng số đại biểu (đảng viên) dự đại hội: | $TongSoDaiBieuDuDaiHoi |
| - Trong đó đảng viên chính thức: | $DangVien2 |
| 11. Số đại biểu (đảng viên) bị bác tư cách: | $SoDaiBieuBiBacTuCach |
| - Trong đó đảng viên chính thức: | $DangVien3 |
| 12. Số đại biểu (đảng viên) vắng mặt suốt thời gian đại hội: | $SoDaiBieuVangMat |
| - Trong đó đảng viên chính thức: | $DangVien4 |
| 13. Tổng số đại biểu (đảng viên) có mặt khi bầu cử: | $SoDaiBieuCoMatKhiBauCu |
| - Trong đó đảng viên chính thức: | $DangVien5 |

|  |  |
| --- | --- |
| 14. Số phiếu phát ra: | $SoPhieuPhatRa |
| 15. Số phiếu thu vào: | $SoPhieuThuVao |
| 16. Số phiếu hợp lệ: | $SoPhieuHopLe |
| 17. Số phiếu không hợp lệ: | $SoPhieuKhongHopLe |
| 18. Số phiếu bầu đủ số lượng: | $SoPhieuBauDuSoLuong |
| 19. Số phiếu bầu thiếu số lượng: | $SoPhieuBauThieuSoLuong |

$PhieuBauThieu