**CHÍNH PHỦ Phụ lục 02**

**THỐNG KÊ ĐVHC CẤP XÃ KHÔNG THỰC HIỆN SẮP XẾP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số 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 khác (nếu có)** |
| **Diện tích**  **(km2)** | **Tỷ lệ (%)** | **Dân số**  **(người)** | **Tỷ lệ (%)** |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I** | **Quận Thuận Hóa** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Các phường:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Dương Nỗ | 20.63 | 375,09 | 31.692 | 211,28 |  |  |  |

***Ghi chú:***

- Số liệu về diện tích tự nhiên và quy mô dân số tính đến ngày 31/12/2024.

- Tỷ lệ % về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã, phường được tính theo tiêu chuẩn của xã, phường tương ứng quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính./.