*Phụ lục 2A*

(1)**ỦY BAN NHÂN NHÂN**

 **HUYỆN (THỊ XÃ) ……**

**THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Tên ĐVHC** **cấp xã** | **Khu vực miền núi, vùng cao** | **Khu vực hải đảo** | **Khu vực đồng bằng, trung du** | **Diện tích tự nhiên****(km2)** | **Diện tích đạt tỷ lệ (%) so với quy định** | **Dân số trung bình năm (người)** | **Dân số đạt tỷ lệ (%) so với quy định** | **Ghi chú** |
|  | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| ***I*** | ***Các xã:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***II*** | ***Các thị trấn:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***III*** | ***Các phường:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú:***

 - (1): Nơi đóng dấu treo của UBND cấp huyện.

- Cột 5: Diện tích tự nhiên theo nguồn số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tính đến ngày 31/12/2018.

- Cột 7: Quy mô dân số theo nguồn số liệu dân số trung bình do Tổng cục Thống kê và các cơ quan thống kê của địa phương công bố tính đến ngày 31/12/2018