|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN BẦU CỬ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 53/CB-UBBC | *Hương Trà, ngày 27 tháng 05 năm 2021* |

**CÔNG BỐ**

**Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu**

**Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

**ỦY BAN BẦU CỬ THỊ XÃ**

*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 08/NQ-UBBC ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban bầu cử thị xã về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026;*

*Căn cứ Nghị quyết số 36/QĐ-UBBC 27 tháng 4 năm 2021của Ủy ban bầu cử thị xã Hương Trà về việc 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 thị xã nhiệm kỳ 2021-2026;*

*Căn cứ Biên bản Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà và Danh sách trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.*

**ỦY BAN BẦU CỬ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ CÔNG BỐ**

**Số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 32 đại biểu** *(ba mươi hai)*

*(có Danh sách kèm theo)*

**1. Số lượng đơn vị bầu cử, tổng số cử tri, số cử tri tham gia bỏ phiếu tại địa phương như sau:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số**  **TT** | **Các đơn vị bầu cử** | **Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử** | **Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu** | **Tỷ lệ**  **cử tri đã tham gia**  **bỏ phiếu (%)** | **Phiếu hợp lệ** | | **Phiếu không hợp lệ** | | **Ghi chú** |
| **Số**  **phiếu** | **Tỷ lệ % so với tổng số phiếu thu vào** | **Số**  **phiếu** | **Tỷ lệ % so với tổng số phiếu thu vào** |
| 1 | **Đơn vị bầu cử số 01**  Gồm: Phường Tứ Hạ và phường Hương Vân | 11.294 | 11.294 | 100 | 11.285 | 99,92 | 9 | 0,08 |  |
| 2 | **Đơn vị bầu cử số 02**  Gồm: Phường Hương Văn và phường Hương Xuân | 14.096 | 14.096 | 100 | 14.062 | 99,80 | 28 | 0,20 |  |
| 3 | **Đơn vị bầu cử số 03**  Gồm: Xã Hương Toàn | 10.459 | 10.458 | 99,99 | 10.457 | 99,99 | 1 | 0,01 |  |
| 4 | **Đơn vị bầu cử số 04**  Gồm: Xã Hương Vinh | 10.114 | 10.113 | 99,99 | 10.113 | 100,00 | 0 | 0,00 |  |
| 5 | **Đơn vị bầu cử số 05**  Gồm: Xã Hương Phong và xã Hải Dương | 12.716 | 12.716 | 100 | 12.706 | 99,92 | 10 | 0,08 |  |
| 6 | **Đơn vị bầu cử số 06**  Gồm: Phường Hương Chữ và phường Hương An | 12.455 | 12.455 | 100 | 12.419 | 99,71 | 36 | 0,29 |  |
| 7 | **Đơn vị bầu cử số 07**  Gồm:Phường Hương Hồ và xã Hương Thọ | 11.686 | 11.686 | 100 | 11.641 | 99,61 | 45 | 0,39 |  |
| 8 | **Đơn vị bầu cử số 08**  Gồm: Xã Bình Thành, xã Bình Tiến và xã Hương Bình | 10.160 | 10.160 | 100 | 10.102 | 99,43 | 58 | 0,57 |  |
|  | **Cộng** | **92.980** | **92.978** | **99,99** | **92.785** | **99,80** | **187** | **0,20** |  |

**2. Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân như sau:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị bầu cử** | **Họ và tên** | **Số phiếu** | **Tỷ lệ % so với**  **số phiếu hợp lệ** | **Ghi chú** |
| **Đơn vị bầu cử số 01**  Gồm: Phường Tứ Hạ và phường Hương Vân | Đỗ Ngọc An | 8.304 | 73.58 |  |
| Lê Anh Học | 8.949 | 79.30 |  |
| Trịnh Thị Thu Huyền | 3.311 | 29.34 |  |
| Hoàng Kính | 8.940 | 79.22 |  |
| Lê Hoài Nam | 3.209 | 28.44 |  |
| Châu Viết Thành | 8.770 | 77.71 |  |
| Trần Xuân Thịnh | 3.348 | 29.67 |  |
| ***Đơn vị bầu cử số* 02**  Gồm: Phường Hương Văn và phường Hương Xuân | Nguyễn Chí Cảm | 9.111 | 64.79 |  |
| Hồ Sỹ Hùng (Đại đức Thích Chí Viên) | 10.490 | 74.60 |  |
| Nguyễn Thị Huy | 10.295 | 73.21 |  |
| Phạm Văn Hy | 11.831 | 84.13 |  |
| Hồ Vũ Phong | 5.417 | 38.52 |  |
| Dương Thị Nhã Phương | 5.448 | 38.74 |  |
| Nguyễn Tài Tuệ | 11.255 | 80.04 |  |
| Phạm Thị Như Ý | 6.089 | 43.30 |  |
| **Đơn vị bầu cử số 03**  Gồm: Xã Hương Toàn | Trần Thị Kiêm Nhạn | 1.384 | 13.24 |  |
| Đặng Công Trường Sơn | 1.103 | 10.55 |  |
| Nguyễn Thị Thanh Toàn | 9.645 | 92.23 |  |
| Nguyễn Thị Tú Trọng | 8.930 | 85.40 |  |
| Tống Hồ Thanh Xuân | 10.082 | 96.41 |  |
| **Đơn vị bầu cử số 04**  Gồm: Xã Hương Vinh | Nguyễn Văn Bổn | 9.680 | 95.72 |  |
| Trần Thị Thu Điệp | 9.238 | 91.35 |  |
| Nguyễn Duy Hùng | 9.363 | 92.58 |  |
| Trần Hữu Phúc | 9.407 | 93.02 |  |
| Nguyễn Thị Dạ Thảo | 1.043 | 10.31 |  |
| Dương Thị Minh Thi | 864 | 8.54 |  |
| Nguyễn Văn Úy | 794 | 7.85 |  |
| **Đơn vị bầu cử số 05**  Gồm: Xã Hương Phong và xã Hải Dương | Huỳnh Bảo | 3942 | 31.02 |  |
| Trần Viết Chức | 10513 | 82.74 |  |
| Trương Minh Hiền | 9009 | 70.90 |  |
| Hồ Thị Linh | 7899 | 62.17 |  |
| Đặng Công Lợi | 4758 | 37.45 |  |
| Nguyễn Việt Phương | 9736 | 76.63 |  |
| Nguyễn Văn Tân | 4412 | 34.72 |  |
| **Đơn vị bầu cử số 06**  Gồm: Phường Hương Chữ và phường Hương An | Châu Thị Diệu Hằng | 2.144 | 17.26 |  |
| Nguyễn Thị Thu Hương | 9.597 | 77.28 |  |
| Hà Văn Hương | 4.459 | 35.90 |  |
| Trần Thị Ngọc Loan | 9.239 | 74.39 |  |
| Lê Đình Nam | 9.711 | 78.19 |  |
| Mai Thị Mộng Trinh | 2.816 | 22.67 |  |
| Hà Văn Tuấn | 11.390 | 91.71 |  |
| **Đơn vị bầu cử số 07**  Gồm:Phường Hương Hồ và xã Hương Thọ | Trần Quốc Anh | 3.870 | 33.24 |  |
| Nguyễn Văn Duật | 9.413 | 80.86 |  |
| Võ Thị Thu Hà | 2.670 | 22.94 |  |
| Phạm Thị Ngọc Huế | 8.193 | 70.38 |  |
| Nguyễn Xuân Lam | 9.381 | 80.59 |  |
| Nguyễn Thị Lộc | 3.738 | 32.11 |  |
| Mai Văn Xuân | 8.927 | 76.69 |  |
| **Đơn vị bầu cử số 08**  Gồm: Xã Bình Thành, xã Bình Tiến và xã Hương Bình | Cao Thị Dậu | 2.727 | 26.99 |  |
| Ngô Anh Đức | 7.915 | 78.35 |  |
| Lê Văn Hòa | 7.139 | 70.67 |  |
| Trần Thanh Long | 2.565 | 25.39 |  |
| Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 2.833 | 28.04 |  |
| Hồ Văn Sanh | 8.279 | 81.95 |  |
| Lê Hồng Thắng | 8.476 | 83.90 |  |

**3. Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử như sau:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị bầu cử** | **Họ và tên** | **Số phiếu** | **Tỷ lệ % so với**  **số phiếu hợp lệ** | **Ghi chú** |
| **Đơn vị bầu cử số 01**  Gồm: Phường Tứ Hạ và phường Hương Vân | Lê Anh Học | 8.949 | 79.30 |  |
| Hoàng Kính | 8.940 | 79.22 |  |
| Châu Viết Thành | 8.770 | 77.71 |  |
| Đỗ Ngọc An | 8.304 | 73.58 |  |
| **Đơn vị bầu cử số 02**  Gồm: Phường Hương Văn và phường Hương Xuân | Phạm Văn Hy | 11.831 | 84.13 |  |
| Nguyễn Tài Tuệ | 11.255 | 80.04 |  |
| Hồ Sỹ Hùng (Đại đức Thích Chí Viên) | 10.490 | 74.60 |  |
| Nguyễn Thị Huy | 10.295 | 73.21 |  |
| Nguyễn Chí Cảm | 9.111 | 64.79 |  |
| **Đơn vị bầu cử số 03**  Gồm: Xã Hương Toàn | Tống Hồ Thanh Xuân | 10.082 | 96.41 |  |
| Nguyễn Thị Thanh Toàn | 9.645 | 92.23 |  |
| Nguyễn Thị Tú Trọng | 8.930 | 85.40 |  |
| **Đơn vị bầu cử số 04**  Gồm: Xã Hương Vinh | Nguyễn Văn Bổn | 9.680 | 95.72 |  |
| Trần Hữu Phúc | 9.407 | 93.02 |  |
| Nguyễn Duy Hùng | 9.363 | 92.58 |  |
| Trần Thị Thu Điệp | 9.238 | 91.35 |  |
| **Đơn vị bầu cử số 05**  Xã Hương Phong và xã Hải Dương | Trần Viết Chức | 10513 | 82.74 |  |
| Nguyễn Việt Phương | 9736 | 76.63 |  |
| Trương Minh Hiền | 9009 | 70.90 |  |
| Hồ Thị Linh | 7899 | 62.17 |  |
| **Đơn vị bầu cử số 06**  Gồm: Phường Hương Chữ và phường Hương An | Hà Văn Tuấn | 11390 | 91.71 |  |
| Lê Đình Nam | 9711 | 78.19 |  |
| Nguyễn Thị Thu Hương | 9597 | 77.28 |  |
| Trần Thị Ngọc Loan | 9239 | 74.39 |  |
| **Đơn vị bầu cử số 07**  Gồm:Phường Hương Hồ và xã Hương Thọ | Nguyễn Văn Duật | 9.413 | 80.86 |  |
| Nguyễn Xuân Lam | 9.381 | 80.59 |  |
| Mai Văn Xuân | 8.927 | 76.69 |  |
| Phạm Thị Ngọc Huế | 8.193 | 70.38 |  |
| **Đơn vị bầu cử số 08**  Gồm: Xã Bình Thành, xã Bình Tiến và xã Hương Bình | Lê Hồng Thắng | 8.476 | 83.90 |  |
| Hồ Văn Sanh | 8.279 | 81.95 |  |
| Ngô Anh Đức | 7.915 | 78.35 |  |
| Lê Văn Hòa | 7.139 | 70.67 |  |

Ủy ban bầu cử thị xã Hương Trà công bố kết quả bầu cử và Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - TT HĐND tỉnh;  - UBND, UBBC tỉnh;  - UBMTTQVN tỉnh;  - Sở Nội vụ;  - Ban Thường vụ Thị ủy;  - TT HĐND, UBND thị xã;  - UBMTTQVN thị xã;  - Thành viên UBBC thị xã;  - UBBC, UBMTTQ, UBND xã, phường;  - Cổng Thông tin điện tử thị xã;  - Trung tâm Văn hóa – TT và Thể thao; (để đưa tin)  - Lưu: VT, UBBC. | **TM. ỦY BAN BẦU CỬ**  **CHỦ TỊCH**  **Lê Hồng Thắng** |