|  |  |
| --- | --- |
|  … | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **………………………** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *……………….., ngày tháng năm 20…* |

**PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỀ XUẤT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI**

**ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO (HOẶC VIÊN CHỨC QUẢN LÝ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức danh,** **chức vụ, cơ quan công tác** | **Cá nhân tự xếp loại** | **Biểu quyết đề xuất** **Mức đánh giá, xếp loại** |
| HTXS nhiệm vụ | HTTnhiệm vụ | HT nhiệm vụ | Không HT nhiệm vụ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN TÂY SƠN | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **………………………** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *……………….., ngày tháng năm 2024* |

**PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI**

**ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC (HOẶC VIÊN CHỨC)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức danh,** **chức vụ, cơ quan công tác** | **Cá nhân tự phân loại đánh giá** | **Biểu quyết** **Mức đánh giá, xếp loại** |
| HTXS NV | HTT NV | HT NV | KHT NV |
|  | *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú:***

- Thống nhất biểu quyết phân loại đánh giá ở mức nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng.