UBND HUYỆN NHƯ XUÂN

PHÒNG DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

PHỤ LỤC 1

BIỂU TỔNG HỢP THÔNG TIN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ Dự KIẾN SAU SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH  
*(Kèm theo báo cáo số* /BC-UBND huyện Như Xuân *)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên đơn vị hành chính cấp xã | Dân số | | | | Tổng số hộ nghèo, cận nghèo (hộ) | Trong đó | | Độ cao so mặt nước biển (m) |
| Tổng số hộ (hộ) | Số khẩu (người) | Trong đó | | Số hộ nghèo (hộ) | Số hộ cận nghèo (hộ) |
| Số hộ DTTS (hộ) | Số khẩu (người) |
|  | Tổng cộng | **17.703** | **76.984** | **11.519** | **50.680** | **3.516** | **950** | **2.226** | **100 -300** |
| 1 | Xã Như Xuân  (TT Yên cát và Tân Bình) | 2.934 | 13.796 | 1.609 | 7.590 | 333 | 67 | 246 | 150 |
| 2 | Xã Hóa Quỳ  (xã: Bình Lương và Hóa Quỳ) | 2.532 | 11.975 | 1.653 | 6.458 | 303 | 83 | 200 | 140 |
| 3 | Xã Thượng Ninh  (xã: Cát Vân, Cát Tân, Thượng Ninh ) | 3.504 | 12.815 | 2.025 | 7.703 | 438 | 92 | 306 | 130 |
| 4 | **Xã Thanh Quân**  (xã: Thanh Quân, Thanh Sơn, Thanh Xuân) | 2.979 | 12.852 | 2.134 | 11.354 | 2.509 | 372 | 1.957 | 300 |
| 5 | **Xã Xuân Bình**  (xã: Xuân Bình, Bãi Trành, Xuân Hòa) | 3.747 | 15.484 | 2.201 | 9.987 | 582 | 105 | 497 | 234 |
| 6 | **Xã Thanh Phong**  (xã: Thanh Phong, Thanh Lâm, Thanh Hòa) | 2.007 | 9.972 | 1.897 | 7.588 | 1.306 | 231 | 975 | 240 |

**Ghi chú:** Độ cao so mặt nước biển (tính độ cao bình quân độ cao của xã)