**Phụ luc II**

**THỐNG KÊ ĐVHC CẤP XÃ ĐẠT TIÊU CHUẨN VÀ ĐVHC CẤP XÃ CÓ YẾU TỐ ĐẶC THU KHÔNG THỰC HIỆN SẮP XẾP CỦA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU, TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

*(Kèm theo Đề án của Chính phủ)*

––––

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên ĐVHC** | **Diện tích tự nhiên** | **Quy mô dân số** | **Khu vực miền núi, vùng cao** | **Khu vực hải đảo** | **Yếu tố đặc thù (nếu có)** | **Thuộc diện sắp xếp** |
| **Diện tích(km2)** | **Tỷ lệ (%)** | **Quy mô dân số(người)** | **Tỷ lệ (%)** |  |  |  |  |
| A | **TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU** |
| **I** | **Thành phố Vũng Tàu** |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  1 | Xã Long Sơn | 56,50 | 188,34 | 17.767 | 111,04 |   |   |   |   |
| **II** | **Huyện Xuyên Mộc**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Hòa Hiệp | 99,28 | 330,94 | 25.995 | 162,47 |  |  |  |  |
| 2 | Xã Bình Châu | 87,06 | 290,18 | 26.054 | 162,84 |  |  |  |  |
| **B** | **TỈNH BÌNH DƯƠNG** |
| **I** | **Thành phố Bến Cát** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường Thới Hòa | 37,93 | 689,64% | 79.601 | 176,89% |  |  |  |  |
| **C** | **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** |
| **I** | **Huyện Cần Giờ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Thạnh An | 131,31 | 437,7 | 5.180 | 32,375 |  |  | x |  |