|  |  |
| --- | --- |
| CƠ QUAN................. | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  Quỳ Châu, ngày tháng 01 năm 20... |

**BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU**

**Kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập năm 2018**

*(Của cán bộ lãnh đạo, quản lý do BTV Huyện uỷ quản lý)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên người phải kê khai | Só người phải kê khai | Số người đã kê khai | Số người công khai theo hình thức niêm yết | Số người công khai theo hình thức cuộc họp | Số người được xác minh tài sản,thu nhập | Số người có kết luận do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực | Số người đã bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực | Số người đã bị xử lý trách nhiệm trong xác minh tài sản, thu nhập không trung thực | Ghi  chú |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Người lập biểu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ