|  |  |
| --- | --- |
| UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHONG XUÂNSố: /BC- UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Phong Xuân, ngày tháng 10 năm 2022 |

**BÁO CÁO**

**Về số thôn, số hộ, số khẩu trên địa bàn xã Phong Xuân**

Thực hiện công văn số 4438/UBND-NV ngày 21/10/2022 của UBND huyện Phong Điền về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Nay, UBND xã báo cáo số hộ, khẩu gia đình tại các thôn trên địa bàn xã như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thôn** | **Hộ** | **Khẩu** |
|
| **1** | Xuân Lộc | 160 | 550 |
| **2** | Xuân Điền Lộc | 176 | 567 |
| **3** | Cổ Xuân - Quảng Lộc | 126 | 462 |
| **4** | Hiền An -Bến Củi | 178 | 780 |
| **5** | Hiền An II | 164 | 565 |
| **6** | Hòa Xuân | 159 | 667 |
| **7** | Tân Lập | 106 | 385 |
| **8** | Bình An | 168 | 651 |
| **9** | Vinh Ngạn  | 156 | 563 |
| **10** | Vinh Phú | 170 | 615 |
| **11** | Quảng Lợi | 160 | 695 |
| **Tổng cộng:** | **1.723** | **6.500** |

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát số hộ, khẩu của UBND xã Phong Xuân./.

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận- Phòng Nội vụ huyện; - Lưu: VT. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH** **Nguyễn Bá Lành** |