**CHÍNH PHỦ Phụ lục 04**

**BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA THÀNH PHỐ HUẾ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng ĐVHC hiện nay** | **Số lượng ĐVHC đạt tiêu chuẩn không thực hiện sắp xếp** | **Số lượng ĐVHC không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù** | **Số lượng ĐVHC thực hiện sắp xếp** | **Số lượng ĐVHC sau sắp xếp** | **Số lượng ĐVHC sau sắp xếp không đạt tiêu chuẩn do có yếu tố đặc thù** | **Số lượng ĐVHC giảm sau sắp xếp** |
| Xã | 78 | 0 | 0 | 78 | 19 | 2 | 59 |
| Phường | 48 | 1 | 0 | 47 | 21 | 1 | 27 |
| Thị trấn | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| **Tổng** | 133 | 1 | 0 | 132 | 40 | 3 | 93 |