|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN TỈNH HÀ NAM  **CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Bình Lục, ngày tháng 9 năm 2022* |

**BẢNG THỐNG KÊ MỘT SỐ TÌNH HÌNH VỀ CƠ CẤU**

**ĐỊA BÀN HUYỆN THANH LIÊM**

*(tính đến ngày 15/9/2022)*

**I. Tình hình chung**

1. Dân số 152.800 người.

2. Diện tích: 154,9 km2 .

3. Quy mô kinh tế (tính theo GDP/năm): 50,9 triệu đồng/năm

4. Ngành, lĩnh vực kinh tế: Công nghiệp: 27%; nông nghiệp: 62%, dịch vụ: 11%.

**II. Cơ cấu địa bàn hành chính**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị hành chính** | **Số lượng** | **Diện Tích** | **Dân số** |
| **A** | **Cấp huyện** |  |  |  |
| 1 | Số TP thuộc tỉnh/TP |  |  |  |
| 2 | Số thị xã thuộc tỉnh/TP |  |  |  |
| 3 | Số quận |  |  |  |
| 4 | Số huyện | 01 |  |  |
| **B** | **Cấp xã** | **17** |  |  |
| 1 | Số xã | 16 |  |  |
| 2 | Số phường |  |  |  |
| 3 | Số thị trấn | 01 |  |  |

**III. Một số loại địa bàn đặc thù**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại địa bàn** | **Số lượng** | **Diện tích** | **Chiều dài tuyến** |
| 1 | Số khu Công nghiệp | 0 |  |  |
| 2 | Số cụm Công nghiệp | 01 |  |  |
| 3 | Số làng nghề | 05 |  |  |
| 4 | Số khu bảo tồn thiên nhiên | 0 |  |  |
| 5 | Số khu dự trữ sinh quyển | 0 |  |  |
| 6 | Số khu di tích lịch sử văn hóa | 22 |  |  |
| 7 | Số vườn quốc gia | 0 |  |  |
| 8 | Diện tích rừng tự nhiên |  |  |  |
| 9 | Diện tích rừng phòng hộ |  |  |  |
| 10 | Diện tích rừng trồng |  |  |  |
| 11 | Các tuyến sông tự nhiên | 01 |  |  |
| 12 | Các khu khai thác khoáng sản (mỏ, điểm mỏ) | 0 |  |  |
| 13 | Số bãi tập kết thu gom rác thải, chất thải | 0 |  |  |
| 14 | Địa bàn đặc thù khác có liên quan đến tình hình, công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên, ATTP (nếu có) | 05 xã |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ** |  | **CÁN BỘ THỐNG KÊ** |