|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **PHƯỜNG HƯƠNG VÂN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**TỔNG HỢP**

**SỐ HỘ GIA ĐÌNH Ở CÁC TỔ DÂN PHỐ ĐỀ NGHỊ PHÂN LOẠI TỔ DÂN PHỐ**

*(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tổ dân phố** | **Dân số** | **Số hộ** | **Đề nghị phân loại** | **Ghi chú** |
| 1 | Lai Thành 1 | 1.265 | 300 | Loại 3 |  |
| 2 | Lai Thành 2 | 1.186 | 270 | Loại 3 |  |
| 3 | Long Khê | 1.040 | 284 | Loại 3 |  |
| 4 | Sơn Công 1 | 1.448 | 319 | Loại 3 |  |
| 5 | Sơn Công 2 | 857 | 235 | Loại 3 |  |
| 6 | Lại Bằng 1 | 883 | 251 | Loại 3 |  |
| 7 | Lại Bằng 2 | 1.552 | 404 | Loại 3 |  |
| **Toàn phường** | | **8.231** | **2.063** |  |  |

**Ghi chú:** Số liệu tính đến ngày 15/8/2021.