**BÁO CÁO**

**Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND các cấp;**

**kết quả lấy ý kiến Thành viên Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Trị mới năm 2025**

Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) năm 2025, trên cơ sở hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Quảng Trị mới năm 2025 đã được thẩm định, Chính phủ báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND); kết quả lấy ý kiến Thành viên Chính phủ về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Quảng Trị mới, cụ thể như sau:

**I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HĐND CÁC CẤP TỈNH QUẢNG TRỊ**

**1. Kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị**

a) Kết quả lấy phiếu:

| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri tham gia lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | TP Đông Hà | 23.603 | 22.985 | 97.38 | 21.900 | 95.28 | 1.080 | 4.70 |
| 2 | Thị xã Quảng Trị | 6.404 | 6.368 | 99.44 | 6.301 | 98.95 | 68 | 1.07 |
| 3 | Huyện Vĩnh Linh | 26.538 | 26.313 | 99.15 | 26.148 | 99.37 | 165 | 0.63 |
| 4 | Huyện Gio Linh | 21.834 | 21.364 | 97.85 | 21.296 | 99.68 | 66 | 0.31 |
| 5 | Huyện Hướng Hóa | 22.603 | 21.784 | 96.38 | 21.610 | 99.20 | 174 | 0.80 |
| 6 | Huyện Đakrông | 11.953 | 11.143 | 93.22 | 10.867 | 97.52 | 276 | 2.48 |
| 7 | Huyện Cam Lộ | 13.932 | 13.567 | 97.38 | 13.482 | 99.37 | 85 | 0.63 |
| 8 | Huyện Triệu Phong | 26.547 | 25.968 | 97.82 | 25.867 | 97.44 | 101 | 0.38 |
| 9 | Huyện Hải Lăng | 23.958 | 23.285 | 97.19 | 23.128 | 99.32 | 157 | 0.67 |
| 10 | Huyện đảo Cồn Cỏ | 34 | 34 | 100 | 32 | 94.12 | 02 | 5.88 |
| **Tổng cộng** | | **177.406** | **172.811** | **97.41** | **170.668** | **98.76** | **2136** | **1.24** |

*Ghi chú: Có 07 phiếu không hợp lệ.*

b) Các ý kiến khác *(nếu có)*:

**2. Kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã.**

***2.1. Thành lập phường Đông Hà trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm các phường: 1, 3, 4, Đông Giang, Đông Thanh.***

a) Kết quả lấy phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên phường** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Phường 1 | 5.056 | 4.818 | 95,29 | 4.672 | 97,03 | 143 | 2,97 |
| 2 | Phường 3 | 1.783 | 1.783 | 100 | 1.763 | 98,88 | 20 | 1,12 |
| 3 | Phường 4 | 1.223 | 1.216 | 99,43 | 1.206 | 99,18 | 10 | 0,82 |
| 4 | Phường Đông Thanh | 1.193 | 1.193 | 100 | 1.177 | 98,66 | 16 | 1,34 |
| 5 | Phường Đông Giang | 1.382 | 1.355 | 98,05 | 1.292 | 95,35 | 63 | 4,65 |

b) Ý kiến khác: Một số ý kiến đềnghị thành phố Đông Hà nên lập thành 03 phường và đặt tên là phường Hiếu Giang.

***2.2. Thành lập phường Nam Đông Hà trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm các phường: 2, 5, Đông Lễ, Đông Lương.***

a) Kết quả lấy phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên phường** | **Số lượng cử tri** | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Phường 2 | 1.158 | 1.156 | 99,83 | 1.131 | 97,84 | 25 | 2,16 |
| 2 | Phường 5 | 6.245 | 5.912 | 94,67 | 5.553 | 93,99 | 355 | 6,01 |
| 3 | Phường Đông Lễ | 2.154 | 2.143 | 99,49 | 2.056 | 95,94 | 87 | 4,06 |
| 4 | Phường Đông Lương | 3.409 | 3.409 | 100 | 3.383 | 99,24 | 26 | 0,76 |

b) Ý kiến khác: Một số ý kiến đề xuất thêm phương án nhập phường, nơi đặt trụ sở làm việc và cho rằng Đông Hà thành lập 03 phường là phù hợp.

***2.3. Thành lập phường Quảng Trị trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phương An Đôn và xã Hải Lệ.***

a) Kết quả lấy phiếu**:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên phường** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Phường 1 | 1167 | 1167 | 100 | 1154 | 98,89 | 13 | 1,11 |
| 2 | Phường 2 | 1540 | 1522 | 98,83 | 1518 | 98,57 | 4 | 0,26 |
| 3 | Phường 3 | 2123 | 2110 | 99,39 | 2104 | 99,11 | 6 | 0,28 |
| 4 | Phường An Đôn | 427 | 422 | 98,8 | 420 | 98,36 | 2 | 0,47 |
| 5 | Xã Hải Lệ | 1147 | 1147 | 100 | 1145 | 99,83 | 2 | 0,17 |

b) Ý kiến khác (nếu có): Không có

***2.4. Thành lập Xã Vĩnh Linh trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Thị trấn Hồ Xá, xã Vĩnh Long, xã Vĩnh Chấp.***

a) Kết quả lấy phiếu

\* Lần 1: Lấy phiếu ý kiến về thành lập ĐVHC mới trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Thị trấn Hồ Xá, xã Vĩnh Long, xã Vĩnh Chấp; trụ sở đặt tại thị trấn Hồ Xá.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Thị trấn Hồ Xá | 3.777 | 3.732 | 98,81 | 3.698 | 99,09 | 34 | 0,91 |
| 2 | Xã Vĩnh Long | 1.762 | 1.740 | 98,75 | 1.734 | 99,66 | 6 | 0,16 |
| 3 | Xã Vĩnh Chấp | 1.325 | 1.323 | 100 | 1.269 | 95,92 | 54 | 3,10 |

\* Lần 2: Lấy phiếu ý kiến về tên gọi của ĐVHC mới

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến tên gọi** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Thị trấn Hồ Xá | 3.777 | 3.754 | 99,39 | 3.754 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Vĩnh Long | 1.762 | 1.738 | 98,64 | 1.738 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Vĩnh Chấp | 1.325 | 1.323 | 99,85 | 1.299 | 98,19 | 24 | 1,38 |

b) Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không

***2.5. Thành lập Xã Cửa Tùng trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Thị trấn Cửa Tùng, xã Vĩnh Giang, xã Hiền Thành và xã Kim Thạch.***

a) Kết quả lấy phiếu

\* Lần 1: Lấy phiếu ý kiến thành lập ĐVHC mới trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Thị trấn Cửa Tùng, xã Vĩnh Giang, xã Hiền Thành và xã Kim Thạch; trụ sở đặt tại thị trấn Cửa Tùng.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | TT Cửa Tùng | 2.418 | 2.417 | 99,96 | 2.397 | 99,17 | 20 | 0,83 |
| 2 | Xã Vĩnh Giang | 1.421 | 1.421 | 100 | 1.419 | 99,86 | 2 | 0,14 |
| 3 | Xã Hiền Thành | 1.546 | 1.546 | 100 | 1.543 | 99,81 | 3 | 0,19 |
| 4 | Xã Kim Thạch | 1.770 | 1.728 | 96,48 | 1.727 | 99,94 | 1 | 0,06 |

\* Lần 2: Lấy phiếu ý kiến về tên gọi của ĐVHC mới

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến về tên gọi** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý tên xã Vĩnh Tùng | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý  tên xã Cửa Tùng | Tỷ lệ |
| 1 | TT Cửa Tùng | 2.418 | 2.385 | 98,64 | 315 | 13,21 | 2.070 | 89,37 |
| 2 | Xã Vĩnh Giang | 1.421 | 1.421 | 100,00 | 151 | 10,63 | 1.262 | 88,81 |
| 3 | Xã Hiền Thành | 1.546 | 1.541 | 99,68 | 385 | 24,98 | 1.032 | 66,75 |
| 4 | Xã Kim Thạch | 1.770 | 1.728 | 97,63 | 1.726 | 99,88 | 83 | 4,8 |

b) Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không

***2.6. Thành lập xã Vĩnh Hoàng trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Vĩnh Hoà, xã Trung Nam, xã Vĩnh Tú và xã Vĩnh Thái.***

a) Kết quả lấy phiếu

\* Lần 1: Lấy phiếu ý kiến thành lập ĐVHC mới trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Vĩnh Hoà, xã Trung Nam, xã Vĩnh Tú và xã Vĩnh Thái; trụ sở đặt tại xã Vĩnh Tú.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Trung Nam | 1.695 | 1.687 | 100 | 1.592 | 94,37 | 95 | 5,63 |
| 2 | Xã Vĩnh Hòa | 1.097 | 1.097 | 100 | 1.061 | 96,72 | 36 | 3,28 |
| 3 | Xã Vĩnh Thái | 901 | 900 | 100 | 853 | 94,78 | 47 | 5,22 |
| 4 | Xã Vĩnh Tú | 955 | 955 | 100 | 948 | 99,27 | 7 | 0,73 |

\* Lần 2: Lấy phiếu ý kiến về tên gọi của ĐVHC mới là xã Vĩnh Hoàng

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến tên gọi** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Trung Nam | 1.695 | 1.674 | 99 | 1.671 | 99,82 | 3 | 0,18 |
| 2 | Xã Vĩnh Hòa | 1.097 | 1.085 | 99 | 1.048 | 96,59 | 37 | 3,41 |
| 3 | Xã Vĩnh Thái | 901 | 901 | 100 | 901 | 100 | - | - |
| 4 | Xã Vĩnh Tú | 955 | 955 | 100 | 955 | 100 | - | - |

b) Các ý kiến khác: Nhiều cử tri xã Vĩnh Hòa và xã Trung Nam đề nghị đặt trụ sở tại xã Trung Nam.

***2.7. Thành lập Xã Vĩnh Thủy trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Vĩnh Lâm, xã Vĩnh Sơn và xã Vĩnh Thủy.***

a) Kết quả lấy phiếu

\* Lân 1: Lấy phiếu ý kiến thành lập ĐVHC mới trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Vĩnh Lâm, xã Vĩnh Sơn và xã Vĩnh Thủy; trụ sở đặt tại xã Vĩnh Thủy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Vĩnh Lâm | 1.572 | 1.572 | 100 | 1.563 | 99,43 | 9 | 0,57 |
| 2 | Xã Vĩnh Sơn | 1.825 | 1.725 | 94,52 | 1.428 | 82,78 | 297 | 17,22 |
| 3 | Xã Vĩnh Thủy | 2.082 | 2.078 | 99,81 | 2.069 | 99,57 | 9 | 0,43 |

\* Lần 2: Lấy phiếu ý kiến về tên gọi của ĐVHC mới

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến về tên gọi** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý tên Vĩnh Đức | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý tên Vĩnh Thuỷ | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Vĩnh Lâm | 1.572 | 1.571 | 100 | 75 | 4,77 | 129 | 8,21 |
| 2 | Xã Vĩnh Sơn | 1.825 | 1.737 | 95 | 428 | 27,24 | 527 | 30,34 |
| 3 | Xã Vĩnh Thủy | 2.082 | 2.080 | 100 | 3 | 0,14 | 2.076 | 99,81 |

b) Các ý kiến khác: Nhiều cử tri xã Vĩnh Lâm và xã Vĩnh Sơn đề nghị đặt trụ sở tại xã Vĩnh Lâm hiện nay.

***2.8 Thành lập xã Bến Quan trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Thị trấn Bến Quan, xã Vĩnh Ô, xã Vĩnh Khê và xã Vĩnh Hà.***

a) Kết quả lấy phiếu

\* Lần 1: Lấy phiếu ý kiến thành lập ĐVHC mới trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Thị trấn Bến Quan, xã Vĩnh Ô, xã Vĩnh Khê và xã Vĩnh Hà; trụ sở xã đặt tại thị trấn Bến Quan.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Thị trấn Bến Quan | 1.151 | 1.151 | 100 | 1.151 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Vĩnh Ô | 387 | 387 | 100 | 367 | 94,83 | 20 | 5,17 |
| 3 | Xã Vĩnh Khê | 324 | 324 | 100 | 324 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Vĩnh Hà | 530 | 530 | 100 | 509 | 96,04 | 21 | 3,96 |

\* Lần 2: Lấy phiếu ý kiến về tên gọi của ĐVHC mới

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến** | | | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý tên Vĩnh Quan | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý tên Vĩnh Khê | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý tên Bến Quan | Tỷ lệ |
| 1 | Thị trấn Bến Quan | 1.151 | 1.151 | 100 | 6 | 0,52 | 7 | 0,61 | 1.137 | 98,78 |
| 2 | Xã Vĩnh Ô | 387 | 387 | 100 | 1 | 0,26 | 1 | 0,26 | 385 | 99,48 |
| 3 | Xã Vĩnh Khê | 324 | 324 | 100 | 0 | 0 | 321 | 99,07 | 12 | 3,7 |
| 4 | Xã Vĩnh Hà | 530 | 530 | 100 | 0 | 0 | 26 | 4,91 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác *(nếu có)*:

Nhiều cử tri xã Vĩnh Ô và xã Vĩnh Hà đề xuất trụ sở xã Bến Quan đặt tại xã Vĩnh Hà.

***2.9. Xã Cồn Tiên trên cơ sở nhập 04 ĐVHC cấp xã gồm: xã Hải Thái, xã Linh Trường, xã Gio An và xã Gio Sơn.***

a) Kết quả lấy phiếu.

| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Linh Trường | 798 | 743 | 93,11 | 741 | 92,86 | 2 | 0,25 |
| 2 | Xã Gio An | 1.020 | 1.020 | 100 | 1.019 | 99,90 | 1 | 0,10 |
| 3 | Xã Hải Thái | 1.137 | 1.102 | 96,92 | 1.072 | 94,28 | 30 | 2,64 |
| 4 | Xã Gio Sơn | 1.957 | 1.945 | 99,39 | 1.685 | 86,10 | 260 | 13,29 |

b) Ý kiến khác:

***2.10. Xã Cửa Việt trên cơ sở nhập 03 ĐVHC cấp xã gồm: xã Gio Mai, xã Gio Hải và thị trấn Cửa Việt. Trụ sở xã Cửa Việt đặt tại thị trấn Cửa Việt hiện nay.***

a) Kết quả lấy phiếu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Thị trấn Cửa Việt | 2.900 | 2.713 | 93,55 | 2.713 | 93,55 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Gio Hải | 1.534 | 1.534 | 100 | 1.529 | 99,67 | 5 | 0,33 |
| 3 | Xã Gio Mai | 1.636 | 1.636 | 100 | 1.635 | 99,94 | 1 | 0,06 |

b) Ý kiến khác: Không

***2.11. Thành lập xã Gio Linh trên cơ sở nhập 04 ĐVHC cấp xã gồm: xã Gio Quang, xã Gio Mỹ, xã Phong Bình và thị trấn Gio Linh.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến về** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Gio Mỹ | 1.349 | 1.349 | 100 | 1.335 | 98,96 | 14 | 1,04 |
| 2 | Thị trấn Gio Linh | 2.810 | 2.810 | 100 | 2.802 | 99,72 | 8 | 0,28 |
| 3 | Xã Gio Quang | 1.278 | 1.245 | 97,42 | 1.241 | 97,10 | 4 | 0,31 |
| 4 | Xã Phong Bình | 1.666 | 1.656 | 99,40 | 1.367 | 82,05 | 289 | 17,35 |

***b) Ý kiến khác:***

Xã Phong Bình: Cử tri thôn Xuân Tiến (130 cử tri) và thôn Long Hải (155 cử tri) không đồng ý sáp nhập về xã Gio Linh, và có nguyện vọng sáp nhập với xã Cồn Tiên.

***2.12. Thành lập xã Bến Hải trên cơ sở nhập 03 ĐVHC cấp xã gồm xã Trung Hải, xã Trung Giang và xã Trung Sơn.***

a) Kết quả lấy phiếu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Trung Giang | 1.029 | 1.019 | 99,03 | 843 | 81,92 | 176 | 17,10 |
| 2 | Xã Trung Sơn | 1.438 | 1.356 | 94,30 | 1.344 | 93,46 | 12 | 0,83 |
| 3 | Xã Trung Hải | 1.282 | 1.236 | 96,41 | 1.236 | 96,41 |  | 0,00 |

b) Ý kiến khác: Không

***2.13. Thành lập xã Hướng Lập trên cơ sở nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã: Xã Hướng Lập và xã Hướng Việt.***

a) Kết quả lấy phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Hướng Lập | 409 | 409 | 100 | 409 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hướng Việt | 387 | 387 | 100 | 387 | 100 | 0 | 0 |

b) Ý kiến khác: Không.

***2.14. Thành lập xã Hướng Phùng trên cơ sở nhập 03 đơn vị hành chính cấp xã: Xã Hướng Phùng, xã Hướng Sơn và xã Hướng Linh.***

a) Kết quả lấy phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Hướng Phùng | 1615 | 1615 | 100 | 1615 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hướng Sơn | 624 | 624 | 100 | 584 | 93,59 | 40 | 6,41 |
| 3 | Xã Hướng Linh | 570 | 538 | 94,39 | 538 | 94,39 | 0 | 0 |

b) Ý kiến khác: Không.

***2.15. Thành lập xã Khe Sanh trên cơ sở nhập 04 đơn vị hành chính cấp xã: Xã Hướng Tân, xã Tân Hợp, thị trấn Khe Sanh và xã Húc.***

a) Kết quả lấy phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Thị trấn Khe Sanh | 3.004 | 2.895 | 96,37 | 2.887 | 96,11 | 4 | 0,13 |
| 2 | Xã Húc | 901 | 901 | 100 | 890 | 98,78 | 11 | 1,22 |
| 3 | Xã Hướng Tân | 792 | 792 | 100 | 777 | 98,11 | 15 | 1,89 |
| 4 | Xã Tân Hợp | 1266 | 1155 | 91,23 | 1155 | 91,23 | 0 | 0 |

b) Ý kiến khác: Không.

***2.16. Thành lập xã Tân Lập trên cơ sở nhập 03 đơn vị hành chính cấp xã: Xã Tân Liên, xã Tân Lập và xã Hướng Lộc.***

a) Kết quả lấy phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Tân Lập | 1.234 | 1.176 | 95,30 | 1.175 | 95,22 | 1 | 0,08 |
| 2 | Xã Tân Liên | 1230 | 1039 | 84,47 | 966 | 78,54 | 73 | 5,93 |
| 3 | Xã Hướng Lộc | 707 | 686 | 97,03 | 442 | 62,52 | 244 | 34,51 |

b) Ý kiến khác: - Một số ý kiến đề nghị đặt trụ sở xã mới sau khi sáp nhập tại xã Tân Liên để thuận tiện cho nhân dân xã Hướng Lộc thuận tiện trong giao dịch hành chính; một số cử tri xã Hướng Lộc đề đạt nguyện vọng sáp nhập với xã Thuận.

***2.17. Thành lập xã Lao Bảo trên cơ sở nhập 03 đơn vị hành chính cấp xã: xã Tân Long, xã Tân Thành và thị trấn Lao Bảo.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Thị trấn Lao Bảo | 2.758 | 2.554 | 92,60 | 2.543 | 92,20 | 11 | 0,40 |
| 2 | Xã Tân Thành | 888 | 888 | 100 | 886 | 99,77 | 2 | 0,23 |
| 3 | Xã Tân Long | 1.070 | 1.043 | 97,48 | 1.038 | 97,01 | 5 | 0,47 |

b) Ý kiến khác: Không.

***2.18. Thành lập xã Lìa trên cơ sở nhập 03 đơn vị hành chính cấp xã: Xã Thuận, xã Thanh và xã Lìa.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Thanh | 877 | 877 | 100 | 877 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Thuận | 798 | 798 | 100 | 740 | 92,73 | 58 | 7,27 |
| 3 | Xã Lìa | 1.283 | 1.225 | 95,48 | 1.225 | 95,48 | 0 | 0 |

b) Ý kiến khác:

***2.19. Thành lập xã A Dơi trên cơ sở nhập 03 đơn vị hành chính cấp xã: Xã Xy, xã A Dơi và xã Ba Tầng.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã A Dơi | 813 | 811 | 99,75 | 811 | 99,75 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Xy | 508 | 508 | 100 | 508 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Ba Tầng | 869 | 863 | 99,31 | 613 | 70,54 | 250 | 28,77 |

b) Ý kiến khác

***2.20. Thành lập xã La lay trên cơ sở nhập 02 ĐVHC cấp xã: xã A Bung với xã A Ngo. Trụ sở xã La Lay đặt tại xã A Ngo hiện nay.***

a) Kết quả lấy phiếu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã A Bung | 1.028 | 939 | 91,34 | 908 | 96,70 | 31 | 3,30 |
| 2 | Xã A Ngo | 928 | 852 | 91,81 | 844 | 99,06 | 8 | 0,94 |

b) Ý kiến khác (nếu có): Không

***2.21. Thành lập xã Tà Rụt trên cơ sở nhập 03 ĐVHC cấp xã: A Vao, Tà Rụt và Húc Nghì. Trụ sở xã Tà Rụt đặt tại xã Tà Rụt hiện nay.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã A Vao | 765 | 738 | 96,47 | 736 | 99,73 | 2 | 0,27 |
| 2 | Xã Tà Rụt | 1310 | 1281 | 97,79 | 1281 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Húc Nghì | 438 | 320 | 73,06 | 320 | 100 | 0 | 0 |

b) Ý kiến khác (nếu có): Không có

***2.22. Thành lập xã Đakrông trên cơ sở nhập 03 ĐVHC cấp xã: Tà Long, Ba Nang và Đakrông.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Tà Long | 980 | 901 | 91,94 | 897 | 99,56 | 4 | 0,44 |
| 2 | Xã Ba Nang | 751 | 735 | 97,87 | 595 | 80,95 | 140 | 19,05 |
| 3 | Xã Đa Krông | 1.491 | 1.451 | 97,31 | 1.451 | 97,31 | 0 | 0 |

b) Ý kiến khác: Một số cử tri xã Ba Nang yêu cầu đặt trụ sở UBND xã Đakrông tại Km 7 Đường Hồ Chí Minh để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã Ba Nang đi làm TTHC ở UBND xã.

***2.23. Thành lập xã Ba Lòng trên cơ sở nhập 02 ĐVHC cấp xã: Ba Lòng, Triệu Nguyên.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Ba Lòng | 927 | 797 | 85,98 | 793 | 99,50 | 4 | 0,50 |
| 2 | Xã Triệu Nguyên | 351 | 329 | 93,73 | 329 | 100 | 0 | 0,00 |

b) Ý kiến khác (nếu có):

Cử tri xã Ba Lòng đề nghị đặt trụ sở UBND xã tại xã Ba Lòng để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trên địa bàn xã trong việc đi lại giải quyết TTHC trong mùa mưa lũ.

***2.24. Thành lập xã Hướng Hiệp trên cơ sở nhập 03 ĐVHC cấp xã: Hướng Hiệp, thị trấn Krông Klang và Mò Ó.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Mò Ó | 505 | 457 | 90,50 | 454 | 99,34 | 3 | 0,66 |
| 2 | Thị trấn Krông Klang | 1.079 | 1006 | 93,23 | 1002 | 92,86 | 4 | 0,37 |
| 3 | Xã Hướng Hiệp | 1.400 | 1.337 | 95,5 | 1326 | 99,18 | 11 | 0,82 |

b) Ý kiến khác (nếu có): không.

***2.25. Thành lập xã Cam Lộ trên cơ sở nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Cam Thành, xã Cam Chính, xã Cam Nghĩa và thị trấn Cam Lộ.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Thị trấn Cam Lộ | 1,961 | 1,862 | 94.95 | 1,843 | 98.98 | 19 | 1.02 |
| 2 | Xã Cam Chính | 1,317 | 1,292 | 98.10 | 1,028 | 79.57 | 264 | 20.43 |
| 3 | Xã Cam Nghĩa | 1,566 | 1,474 | 94.13 | 1,384 | 93.89 | 90 | 6.11 |
| 4 | Xã Cam Thành | 2,109 | 2,092 | 99.19 | 2,086 | 99.71 | 6 | 0.29 |

b) Ý kiến khác:

***2.26. Thành lập xã Hiếu Giang trên cơ sở nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Cam Hiếu, xã Cam Thuỷ, xã Cam Tuyền và xã Thanh An.***

***a) Kết quả lấy phiếu (lần 1)****:*

**Ngày 19-20/4/2025, các xã đã hoàn thành việc lấy ý kiến theo quy định,** qua tổng hợp đa số ý kiến nhân đân đồng tình với chủ chương sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Cam Hiếu, xã Cam Thuỷ, xã Cam Tuyền và xã Thanh An, trụ sở đặt tại xã Thanh An, tên của xã mới là xã Cam Đường, với kết quả như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Cam Hiếu | 1,703 | 1,678 | 98.53 | 1,461 | 87.07 | 218 | 12.99 |
| 2 | Xã Cam Thuỷ | 1,403 | 1,400 | 99.79 | 1,390 | 99.29 | 10 | 0.71 |
| 3 | Xã Cam Tuyền | 1,527 | 1,478 | 96.79 | 1,438 | 97.29 | 40 | 2.71 |
| 4 | Xã Thanh An | 2,346 | 2,291 | 98 | 2,286 | 100 | 5 | 0,22 |

***b) Kết quả lấy phiếu (lần 2)***: Qua tổng hợp kết quả lấy ý kiến lần 1, tuy tỷ lệ đồng ý cao (chiếm 96,03%) nhưng vẫn còn một số ý kiến nhân dân đề nghị lấy tên xã Cam Hà, Hiếu Giang...Để tiếp tục tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân liên quan đến việc đặt tên xã mới sau sáp nhập dễ nhận biết, hài hòa và phát huy được giá trị văn hoá, truyền thống, lịch sử của địa phương, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã Cam Hiếu, Cam Thuỷ, Cam Tuyền và Thanh An tiếp tục triển khai lấy ý kiến cử tri về tên ĐVHC cấp xã sau khi sắp xếp, kết quả như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến cử tri về đặt tên xã | | | | | |
| Xã  Cam Đường | | Xã  Cam Hà | | Xã  Hiếu Giang | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Cam Tuyền | 1,525 | 1,486 | 97 | 28 | 1.88 | 37 | 2.49 | 1,421 | 95.63 |
| 2 | Xã Cam Thuỷ | 1,403 | 1,322 | 94 | 741 | 56.05 | 131 | 9.91 | 450 | 34.04 |
| 3 | Xã Cam Hiếu | 1,703 | 1,673 | 98.24 | 26 | 1.55 | 30 | 1.79 | 1,617 | 96.65 |
| 4 | Xã Thanh An | 2,346 | 2,137 | 91 | 482 | 22.55 | 608 | 28.45 | 1,047 | 48.99 |

b) Ý kiến khác: không

***2.27. Thành lập xã Triệu Phong trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Triệu Thành, xã Triệu Thượng và thị trấn Ái Tử.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Triệu Thành | 2.480 | 2.480 | 100 | 2.478 | 99,92 | 2 | 0,08 |
| 2 | Xã Triệu Thượng | 1.864 | 1.725 | 92,54 | 1.720 | 92,27 | 5 | 0,27 |
| 3 | Thị trấn Ái Tử | 1.184 | 1.075 | 90,79 | 1.065 | 89,95 | 10 | 0,84 |

b) Ý kiến khác:

Một số ý kiến đề xuất thêm phương án nhập khác.

***2.28. Thành lập xã Ái Tử trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Triệu Ái, xã Triệu Giang và xã Triệu Long.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Triệu Ái | 1.361 | 1.361 | 100 | 1.351 | 99,27 | 10 | 0,73 |
| 2 | Xã Triệu Giang | 1.337 | 1.337 | 100 | 1.305 | 97,61 | 32 | 2,39 |
| 3 | Xã Triệu Long | 1.723 | 1.681 | 97,56 | 1.674 | 97,16 | 7 | 0,41 |

b) Ý kiến khác (nếu có): Một số cử tri mong muốn trung tâm hành chính của xã mới đặt tại xã Triệu Giang.

***2.29. Thành lập xã Triệu Bình trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Triệu Độ, xã Triệu Thuận, xã Triệu Hòa và xã Triệu Đại.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Triệu Độ | 1.518 | 1.518 | 100 | 1.505 | 99,14 | 13 | 0,86 |
| 2 | Xã Triệu Thuận | 1.362 | 1.325 | 97,28 | 1.301 | 95,52 | 24 | 1,76 |
| 3 | Xã Triệu Hòa | 1.501 | 1.501 | 100 | 1.494 | 99,53 | 7 | 0,47 |
| 4 | Xã Triệu Đại | 1.314 | 1.314 | 100 | 1.314 | 100 | 0 | 0 |

b) Ý kiến khác: Một số cử tri xã Triệu Thuận đề xuất đặt trụ sở hành chính tại xã Triệu Thuận.

***2.30. Thành lập xã Triệu Cơ trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Triệu Cơ, xã Triệu Trung và xã Triệu Tài.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Triệu Cơ | 2.463 | 2.351 | 95,45 | 2.348 | 95,33 | 3 | 0,12 |
| 2 | Xã Triệu Trung | 1.331 | 1.309 | 98,35 | 1.309 | 98,35 | 0 | 0.00 |
| 3 | Xã Triệu Tài | 1.346 | 1.247 | 92,64 | 1.246 | 92,57 | 1 | 0,07 |

b) Ý kiến khác: Không có

***2.31. Thành lập xã Nam Cửa Việt trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Triệu Trạch, xã Triệu Phước và xã Triệu Tân.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Triệu Trạch | 1.523 | 1.523 | 100 | 1.522 | 99,93 | 1 | 0,07 |
| 2 | Xã Triệu Phước | 1.733 | 1.727 | 99,65 | 1.665 | 96,08 | 62 | 3,58 |
| 3 | Xã Triệu Tân | 2.507 | 2.494 | 99,48 | 2.489 | 99,28 | 5 | 0,20 |

b) Ý kiến khác:

Một số cử tri đề xuất nơi đặt trụ sở mới và đặt tên xã

***2.32. Thành lập xã Diên Sanh trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: xã Hải Trường, xã Hải Định và thị trấn Diên Sanh.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Thị trấn Diên Sanh | 2544 | 2538 | 99,8 | 2516 | 99,1 | 22 | 0,9 |
| 2 | Xã Hải Trường | 1360 | 1249 | 99,4 | 1249 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Hải Định | 1453 | 1401 | 96,4 | 1375 | 98,1 | 26 | 1,9 |

b) Ý kiến khác (nếu có): Có một số ý kiến đề nghị về đặt tên xã.

***2.33 Thành lập xã Hải Lăng trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: xã Hải Thượng, xã Hải Phú và xã Hải Lâm.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ĐVHC** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến** | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Hải Thượng | 1524 | 1524 | 100 | 1524 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hải Phú | 1329 | 1327 | 99,85 | 1327 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Hải Lâm | 1189 | 1108 | 93,2 | 1060 | 95,7 | 48 | 4,3 |

b) Ý kiến khác:

Có mt số ý kiến đề nghị về đặt tên xã và nơi đặt trụ sở xã.

***2.34. Thành lập xã Nam Hải Lăng trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: xã Hải Sơn, xã Hải Chánh và xã Hải Phong.***

a) Kết quả lấy phiếu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Hải Sơn | 1184 | 1170 | 98,82 | 1170 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hải Chánh | 1825 | 1.791 | 98,14 | 1.790 | 99,94 | 1 | 0,06 |
| 3 | Xã Hải Phong | 2217 | 2197 | 99,10 | 2187 | 99,54 | 10 | 0,46 |

b) Ý kiến khác (nếu có): Không

***2.35. Thành lập xã Mỹ Thủy trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: xã Hải Dương, xã Hải An và xã Hải Khê.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Hải Dương | 1282 | 1242 | 96,88 | 1123 | 90,42 | 119 | 9,58 |
| 2 | Xã Hải An | 1316 | 1316 | 100 | 1305 | 99,16 | 11 | 0,84 |
| 3 | Xã Hải Khê | 864 | 859 | 99,4 | 786 | 91,5 | 73 | 8,5 |

b) Ý kiến khác:

***2.36. Thành lập xã Vĩnh Định trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: xã Hải Quy, xã Hải Hưng và xã Hải Bình.***

a) Kết quả lấy phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Xã Hải Quy | 1170 | 1170 | 100 | 1134 | 96,92 | 36 | 3,08 |
| 2 | Xã Hải Hưng | 2267 | 2267 | 100 | 2251 | 99,2 | 16 | 0,8 |
| 3 | Xã Hải Bình | 2.434 | 2.179 | 89,5 | 2.124 | 97,4 | 56 | 2,56 |

b) Ý kiến khác: Có một số ý kiến cử tri đề nghị sáp nhập xã Hải Bình với các xã Hải Dương, Hải An, Hải Khê

***2.37. Chuyển nguyên trạng huyện đảo Cồn Cỏ thành đặc khu Cồn Cỏ***

a) Kết quả lấy phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên ĐVHC | Số lượng cử tri | | | Kết quả lấy ý kiến | | | |
| Tổng số cử tri trên địa bàn | Số cử tri lấy ý kiến | Tỷ lệ | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ |
| 1 | Huyện đảo Cồn Cỏ | 34 | 34 | 100 | 32 | 94,12 | 02 | 5,88 |

b) Ý kiến khác: Không có

**III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HĐND CÁC ĐVHC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ**

**1. Kết quả biểu quyết của HĐND về Đề án thành lập tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị.**

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| **I** | **HĐND tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **HĐND cấp huyện** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thành phố Đông Hà | 28 | 26 | 92,86 | 26 | 92,86 | 0 | 0 |
| 2 | Thị xã Quảng Trị | 29 | 25 | 86,21 | 25 | 86,21 | 0 | 0 |
| 3 | Huyện Vĩnh Linh | 25 | 24 | 96 | 23 | 95,83 | 1 | 4,17 |
| 4 | Huyện Gio Linh | 28 | 28 | 100 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Huyện Hướng Hóa | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 93,33 | 0 | 0 |
| 6 | Huyện Đakrông | 27 | 27 | 100 | 27 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | Huyện Cam Lộ | 28 | 23 | 82,14 | 23 | 82,14 | 0 | 0 |
| 8 | Huyện Triệu Phong | 28 | 26 | 92,86 | 26 | 92,86 | 0 | 0 |
| 9 | Huyện Hải Lăng | 28 | 23 | 82,14 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 10 | Huyện Đảo Cồn Cỏ | 16 | 13 | 81,25 | 13 | 81,25 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường 1, TP Đông Hà | 22 | 20 | 90.91 | 20 | 90.91 | 0 | 0 |
| 2 | Phường 2, TP Đông Hà | 20 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 0 | 0 |
| 3 | Phường 3, TP Đông Hà | 20 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 0 | 0 |
| 4 | Phường 4, TP Đông Hà | 19 | 18 | 94.74 | 18 | 94.74 | 0 | 0 |
| 5 | Phường 5, TP Đông Hà | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0 |
| 6 | Phường Đông Thanh | 19 | 19 | 100.00 | 19 | 100.00 | 0 | 0 |
| 7 | Phường Đông Giang | 18 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 0 | 0 |
| 8 | Phường Đông Lễ | 19 | 16 | 84.21 | 16 | 84.21 | 0 | 0 |
| 9 | Phường Đông Lương | 18 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0 |
| 10 | Phường 1, TX Quảng Trị | 16 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0 |
| 11 | Phường 2, TX Quảng Trị | 17 | 17 | 100.00 | 17 | 100.00 | 0 | 0 |
| 12 | Phường 3, TX Quảng Trị | 19 | 16 | 84.21 | 16 | 84.21 | 0 | 0 |
| 13 | Phường An Đôn | 19 | 17 | 89.47 | 17 | 89.47 | 0 | 0 |
| 14 | Xã Hải Lệ | 24 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 0 | 0 |
| 15 | Xã Hướng Lập | 15 | 13 | 86.67 | 13 | 86.67 | 0 | 0 |
| 16 | Xã Hướng Việt | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0 |
| 17 | Xã Hướng Phùng | 21 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 0 | 0 |
| 18 | Xã Hướng Sơn | 18 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0 |
| 19 | Xã Hướng Linh | 18 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 0 | 0 |
| 20 | Thị trấn Khe Sanh | 28 | 25 | 89.29 | 25 | 89.29 | 0 | 0 |
| 21 | Xã Húc | 17 | 17 | 100.00 | 17 | 100.00 | 0 | 0 |
| 22 | Xã Hướng Tân | 19 | 18 | 94.74 | 18 | 94.74 | 0 | 0 |
| 23 | Xã Tân Hợp | 21 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 0 | 0 |
| 24 | Xã Tân Lập | 20 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 0 | 0 |
| 25 | Xã Tân Liên | 19 | 16 | 84.21 | 16 | 84.21 | 0 | 0 |
| 26 | Xã Hướng Lộc | 17 | 13 | 76.47 | 13 | 76.47 | 0 | 0 |
| 27 | Thị trấn Lao Bảo | 25 | 23 | 92.00 | 23 | 92.00 | 0 | 0 |
| 28 | Xã Tân Thành | 17 | 14 | 82.35 | 14 | 82.35 | 0 | 0 |
| 29 | Xã Tân Long | 19 | 18 | 94.74 | 18 | 94.74 | 0 | 0 |
| 30 | Xã Thanh | 20 | 19 | 95.00 | 19 | 95.00 | 0 | 0 |
| 31 | Xã Thuận | 18 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 0 | 0 |
| 32 | Xã Lìa | 21 | 19 | 90.48 | 19 | 90.48 | 0 | 0 |
| 33 | Xã A Dơi | 20 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 0 | 0 |
| 34 | Xã Xy | 18 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 0 | 0 |
| 35 | Xã Ba Tầng | 19 | 17 | 89.47 | 17 | 89.47 | 0 | 0 |
| 36 | Thị trấn Hồ Xá | 25 | 23 | 92.00 | 23 | 92.00 | 0 | 0 |
| 37 | Thị trấn Cửa Tùng | 25 | 25 | 100.00 | 25 | 100.00 | 0 | 0 |
| 38 | Thị trấn Bến Quan | 24 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 0 | 0 |
| 39 | Xã Vĩnh Sơn | 23 | 19 | 82.61 | 19 | 82.61 | 0 | 0 |
| 40 | Xã Vĩnh Lâm | 23 | 23 | 100.00 | 23 | 100.00 | 0 | 0 |
| 41 | Xã Vĩnh Thủy | 24 | 21 | 87.50 | 21 | 87.50 | 0 | 0 |
| 42 | Xã Vĩnh Long | 23 | 23 | 100.00 | 23 | 100.00 | 0 | 0 |
| 43 | Xã Vĩnh Chấp | 23 | 23 | 100.00 | 23 | 100.00 | 0 | 0 |
| 44 | Xã Vĩnh Tú | 24 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 0 | 0 |
| 45 | Xã Vĩnh Thái | 23 | 18 | 78.26 | 18 | 78.26 | 0 | 0 |
| 46 | Xã Trung Nam | 25 | 25 | 100.00 | 25 | 100.00 | 0 | 0 |
| 47 | Xã Kim Thạch | 23 | 23 | 100.00 | 23 | 100.00 | 0 | 0 |
| 48 | Xã Hiền Thành | 23 | 21 | 91.30 | 21 | 91.30 | 0 | 0 |
| 49 | Xã Vĩnh Giang | 24 | 23 | 95.83 | 23 | 95.83 | 0 | 0 |
| 50 | Xã Vĩnh Hòa | 22 | 18 | 81.82 | 18 | 81.82 | 0 | 0 |
| 51 | Xã Vĩnh Ô | 11 | 9 | 81.82 | 9 | 81.82 | 0 | 0 |
| 52 | Xã Vĩnh Khê | 15 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0 |
| 53 | Xã Vĩnh Hà | 13 | 12 | 92.31 | 12 | 92.31 | 0 | 0 |
| 54 | Xã A Bung | 18 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 0 | 0 |
| 55 | Xã A Ngo | 20 | 19 | 95.00 | 19 | 95.00 | 0 | 0 |
| 56 | Xã A Vao | 19 | 15 | 78.95 | 15 | 78.95 | 0 | 0 |
| 57 | Xã Tà Rụt | 16 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0 |
| 58 | Xã Húc Nghì | 12 | 11 | 91.67 | 11 | 91.67 | 0 | 0 |
| 59 | Xã Tà Long | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0 |
| 60 | Xã Ba Nang | 19 | 19 | 100.00 | 19 | 100.00 | 0 | 0 |
| 61 | Xã Đa Krông | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0 |
| 62 | Xã Ba Lòng | 16 | 15 | 93.75 | 15 | 93.75 | 0 | 0 |
| 63 | Xã Triệu Nguyên | 13 | 13 | 100.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0 |
| 64 | Xã Mò Ó | 11 | 10 | 90.91 | 10 | 90.91 | 0 | 0 |
| 65 | TT Krông Klang | 19 | 18 | 94.74 | 18 | 94.74 | 0 | 0 |
| 66 | Xã Hướng Hiệp | 19 | 19 | 100.00 | 19 | 100.00 | 0 | 0 |
| 67 | Xã Linh Trường | 19 | 18 | 94.74 | 18 | 94.74 | 0 | 0 |
| 68 | Xã Gio An | 22 | 21 | 95.45 | 21 | 95.45 | 0 | 0 |
| 69 | Xã Hải Thái | 20 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 0 | 0 |
| 70 | Xã Gio Sơn | 46 | 46 | 100.00 | 46 | 100.00 | 0 | 0 |
| 71 | Xã Trung Sơn | 22 | 22 | 100.00 | 22 | 100.00 | 0 | 0 |
| 72 | Thị trấn Cửa Việt | 47 | 45 | 95.74 | 45 | 95.74 | 0 | 0 |
| 73 | Xã Gio Hải | 25 | 23 | 92.00 | 23 | 92.00 | 0 | 0 |
| 74 | Xã Gio Mai | 25 | 23 | 92.00 | 23 | 92.00 | 0 | 0 |
| 75 | Xã Trung Giang | 23 | 22 | 95.65 | 22 | 95.65 | 0 | 0 |
| 76 | Xã Gio Mỹ | 24 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 0 | 0 |
| 77 | Thị trấn Gio Linh | 42 | 41 | 97.62 | 41 | 97.62 | 0 | 0 |
| 78 | Xã Gio Quang | 26 | 26 | 100.00 | 26 | 100.00 | 0 | 0 |
| 79 | Xã Phong Bình | 23 | 22 | 95.65 | 22 | 95.65 | 0 | 0 |
| 80 | Xã Trung Hải | 24 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 0 | 0 |
| 81 | Xã Hải Thượng | 23 | 23 | 100.00 | 23 | 100.00 | 0 | 0 |
| 82 | Xã Hải Phú | 22 | 21 | 95.45 | 21 | 95.45 | 0 | 0 |
| 83 | Xã Hải Lâm | 24 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 0 | 0 |
| 84 | Thị trấn Diên Sanh | 24 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 0 | 0 |
| 85 | Xã Hải Trường | 23 | 21 | 91.30 | 21 | 91.30 | 0 | 0 |
| 86 | Xã Hải Sơn | 22 | 18 | 81.82 | 18 | 81.82 | 0 | 0 |
| 87 | Xã Hải Chánh | 24 | 19 | 79.17 | 19 | 79.17 | 0 | 0 |
| 88 | Xã Hải Phong | 25 | 23 | 92.00 | 23 | 92.00 | 0 | 0 |
| 89 | Xã Hải Quy | 24 | 21 | 87.50 | 21 | 87.50 | 0 | 0 |
| 90 | Xã Hải Hưng | 23 | 22 | 95.65 | 22 | 95.65 | 0 | 0 |
| 91 | Xã Hải Bình | 46 | 40 | 86.96 | 40 | 86.96 | 0 | 0 |
| 92 | Xã Hải Định | 23 | 23 | 100.00 | 23 | 100.00 | 0 | 0 |
| 93 | Xã Hải Dương | 24 | 20 | 83.33 | 20 | 83.33 | 0 | 0 |
| 94 | Xã Hải An | 24 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 0 | 0 |
| 95 | Xã Hải Khê | 23 | 20 | 86.96 | 20 | 86.96 | 0 | 0 |
| 96 | Thị trấn Cam Lộ | 24 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 0 | 0 |
| 97 | Xã Cam Chính | 20 | 19 | 95.00 | 19 | 95.00 | 0 | 0 |
| 98 | Xã Cam Nghĩa | 21 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 0 | 0 |
| 99 | Xã Cam Thành | 22 | 19 | 86.36 | 19 | 86.36 | 0 | 0 |
| 100 | Xã Cam Hiếu | 23 | 20 | 86.96 | 20 | 86.96 | 0 | 0 |
| 101 | Xã Cam Thuỷ | 24 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 0 | 0 |
| 102 | Xã Cam Tuyền | 21 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 0 | 0 |
| 103 | Xã Thanh An | 25 | 19 | 76.00 | 19 | 76.00 | 0 | 0 |
| 104 | Xã Triệu Thành | 24 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 0 | 0 |
| 105 | Xã Triệu Thượng | 25 | 25 | 100.00 | 25 | 100.00 | 0 | 0 |
| 106 | Thị trấn Ái Tử | 23 | 22 | 95.65 | 22 | 95.65 | 0 | 0 |
| 107 | Xã Triệu Ái | 21 | 20 | 95.24 | 20 | 95.24 | 0 | 0 |
| 108 | Xã Triệu Giang | 20 | 19 | 95.00 | 19 | 95.00 | 0 | 0 |
| 109 | Xã Triệu Long | 23 | 23 | 100.00 | 23 | 100.00 | 0 | 0 |
| 110 | Xã Triệu Độ | 21 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 0 | 0 |
| 111 | Xã Triệu Thuận | 19 | 19 | 100.00 | 19 | 100.00 | 0 | 0 |
| 112 | Xã Triệu Hòa | 23 | 23 | 100.00 | 23 | 100.00 | 0 | 0 |
| 113 | Xã Triệu Đại | 24 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 0 | 0 |
| 114 | Xã Triệu Cơ | 46 | 43 | 93.48 | 43 | 93.48 | 0 | 0 |
| 115 | Xã Triệu Trung | 22 | 22 | 100.00 | 22 | 100.00 | 0 | 0 |
| 116 | Xã Triệu Tài | 24 | 23 | 95.83 | 23 | 95.83 | 0 | 0 |
| 117 | Xã Triệu Trạch | 24 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 0 | 0 |
| 118 | Xã Triệu Phước | 22 | 21 | 95.45 | 21 | 95.45 | 0 | 0 |
| 119 | Xã Triệu Tân | 47 | 42 | 89.36 | 41 | 87.23 | 1 | 2,13 |

b) Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không có

**2. Kết quả biểu quyết của HĐND về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã.**

***2.1. Thành lập phường Đông Hà trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm các phường: 1, 3, 4, Đông Giang, Đông Thanh hiện nay.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HĐND phường** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ (%) |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 26 | 92,86 | 26 | 92,86 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường 1 | 22 | 20 | 90,90 | 20 | 90,90 | 0 | 0 |
| 2 | Phường 3 | 20 | 18 | 90,00 | 18 | 90,00 | 0 | 0 |
| 3 | Phường 4 | 19 | 18 | 94,73 | 18 | 94,73 | 0 | 0 |
| 4 | Phường Đông Thanh | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Phường Đông Giang | 18 | 16 | 88,90 | 16 | 88,90 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: Không

***2.2. Thành lập phường Nam Đông Hà trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm các phường: 2, 5, Đông Lễ, Đông Lương hiện nay.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HĐND phường** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ (%) |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 26 | 92,86 | 26 | 92,86 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường 2 | 20 | 18 | 90,00 | 18 | 90,00 | 0 | 0 |
| 2 | Phường 5 | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Phường Đông Lễ | 19 | 16 | 84,20 | 16 | 84,20 | 0 | 0 |
| 4 | Phường Đông Lương | 18 | 18 | 100 | 18 | 100 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: Không.

***2.3. Thành lập phường Quảng Trị trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phương An Đôn và xã Hải Lệ.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ĐVHC | Số lượng đại biểu HĐND | | | Kết quả biểu quyết | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ (%) |
| I | HĐND thị xã | 29 | 25 | 86,21 | 25 | 86,21 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã | | | | | | | |
| 1 | Phường 1 | 16 | 16 | 100 | 16 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Phường 2 | 17 | 17 | 100 | 17 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Phường 3 | 19 | 16 | 84,21 | 16 | 84,21 | 0 | 0 |
| 4 | Phường An Đôn | 19 | 17 | 89,47 | 17 | 89,47 | 0 | 0 |
| 5 | Xã Hải Lệ | 24 | 22 | 91,66 | 22 | 91,66 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: Không

***2.4. Thành lập xã Vĩnh Linh trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Thị trấn Hồ Xá, xã Vĩnh Long, xã Vĩnh Chấp.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 25 | 24 | 96 | 23 | 95,83 | 1 | 4,17 |
| II | HĐND cấp xã | 71 | 69 | 97,18 | 69 | 100 | 0 | 0 |
| 1 | Thị trấn Hồ Xá | 25 | 23 | 92,0 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Vĩnh Long | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Vĩnh Chấp | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 |

b) Ý kiến khác: Không

***2.5. Thành lập xã Cửa Tùng trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Thị trấn Cửa Tùng, xã Vĩnh Giang, xã Hiền Thành và xã Kim Thạch.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 25 | 24 | 96 | 23 | 95,83 | 1 | 4,17 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thị trấn Cửa Tùng | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Vĩnh Giang | 24 | 23 | 95,83 | 23 | 95,83 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Hiền Thành | 23 | 21 | 91,30 | 21 | 91,30 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Kim Thạch | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: Không

***2.6. Thành lập xã Vĩnh Hoàng trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Vĩnh Hoà, xã Trung Nam, xã Vĩnh Tú và xã Vĩnh Thái***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 25 | 24 | 96 | 23 | 95,83 | 1 | 4,17 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Trung Nam | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Vĩnh Hòa | 22 | 18 | 81,82 | 18 | 81,82 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Vĩnh Thái | 23 | 18 | 78,26 | 18 | 78,26 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Vĩnh Tú | 24 | 22 | 91,67 | 22 | 91,67 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: HĐND xã Trung Nam và HĐND xã Vĩnh Hoà đề xuất việc đặt trụ sở ĐVHC mới tại xã Trung Nam hiện nay.

***2.7. Thành lập xã Vĩnh Thủy trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Vĩnh Lâm, xã Vĩnh Sơn và xã Vĩnh Thủy.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 25 | 24 | 96 | 23 | 95,83 | 1 | 4,17 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Vĩnh Lâm | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Vĩnh Sơn | 23 | 19 | 82,61 | 19 | 82,61 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Vĩnh Thủy | 24 | 21 | 87,50 | 21 | 87,50 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: HĐND xã Vĩnh Lâm và HĐND xã Vĩnh Sơn có xuất việc đặt trụ sở ĐVHC mới tại xã Vĩnh Lâm hiện nay.

***2.8. Thành lập xã Bến Quan trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Thị trấn Bến Quan, xã Vĩnh Ô, xã Vĩnh Khê và xã Vĩnh Hà***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 25 | 24 | 96 | 23 | 95,83 | 1 | 4,17 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thị trấn Bến Quan | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Vĩnh Ô | 11 | 9 | 81,82 | 9 | 81,82 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Vĩnh Khê | 15 | 15 | 100 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Vĩnh Hà | 13 | 12 | 92,31 | 12 | 92,31 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: Không

***2.9. Thành lập xã Cồn Tiên trên cơ sở nhập 04 ĐVHC cấp xã gồm: xã Hải Thái, xã Linh Trường, xã Gio An và xã Gio Sơn.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ĐVHC | Số lượng đại biểu HĐND | | | Kết quả biểu quyết | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ % đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ % | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ % |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 28 | 100 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Hải Thái | 20 | 17 | 85,00 | 17 | 85,00 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Linh Trường | 19 | 18 | 94,74 | 18 | 94,74 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Gio An | 22 | 21 | 95,45 | 21 | 95,45 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Gio Sơn | 46 | 46 | 100 | 46 | 100 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: Có 19 đại biểu HĐND xã Gio An đồng ý chủ trương sáp nhập xã, tuy nhiên không đồng tình đặt trụ sở tại xã Gio Sơn.

***2.10. Thành lập xã Bến Hải trên cơ sở nhập 03 ĐVHC cấp xã gồm: xã Trung Sơn, xã Trung Hải, xã Trung Giang.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ĐVHC | Số lượng đại biểu HĐND | | | Kết quả biểu quyết | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ % đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ % | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ % |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 28 | 100 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Trung Sơn | 22 | 22 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Trung Hải | 24 | 22 | 91,67 | 22 | 91,67 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Trung Giang | 23 | 22 | 95,65 | 22 | 95,65 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: Không

***2.11. Thành lập xã Gio Linh trên cơ sở nhập 04 ĐVHC cấp xã gồm: xã Phong Bình, xã Gio Mỹ, xã Gio Quang và thị trấn Gio Linh.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ĐVHC | Số lượng đại biểu HĐND | | | Kết quả biểu quyết | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ % đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ % | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ % |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 28 | 100 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Gio Mỹ | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Thị trấn Gio Linh | 42 | 41 | 97,62 | 41 | 97,62 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Gio Quang | 26 | 26 | 100 | 26 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Phong Bình | 23 | 22 | 95,65 | 22 | 95,65 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: Không

***2.12. Thành lập xã Cửa Việt trên cơ sở nhập 03 ĐVHC cấp xã gồm xã Gio Mai, xã Gio Hải và thị trấn Cửa Việt.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ % đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ % | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ % |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 28 | 100 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thị trấn Cửa Việt | 47 | 45 | 95,74 | 45 | 95,74 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Gio Hải | 25 | 23 | 92,00 | 23 | 92,00 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Gio Mai | 25 | 23 | 92,00 | 23 | 92,00 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: Không

***2.13. Thành lập xã Hướng Lập trên cơ sở nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã: Xã Hướng Lập và xã Hướng Việt.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 93,33 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Hướng Lập | 15 | 13 | 86,66 | 13 | 86,66 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hướng Việt | 12 | 12 | 100 | 12 | 100 | 0 | 0 |

b) Ý kiến khác: Không.

***2.14. Thành lập xã Hướng Phùng trên cơ sở nhập 03 đơn vị hành chính cấp xã: Xã Hướng Phùng, xã Hướng Sơn và xã Hướng Linh.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 93,33 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Hướng Phùng | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hướng Sơn | 18 | 18 | 100 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Hướng Linh | 18 | 14 | 77,77 | 14 | 77,77 | 0 | 0 |

b) Ý kiến khác: Không.

***2.15. Thành lập xã Khe Sanh trên cơ sở nhập 04 đơn vị hành chính cấp xã: Xã Hướng Tân, xã Tân Hợp, thị trấn Khe Sanh và xã Húc.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 93,33 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Hướng Tân | 19 | 18 | 94,74 | 18 | 94,74 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Tân Hợp | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Thị trấn Khe Sanh | 28 | 25 | 89,28 | 25 | 89,28 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Húc | 17 | 17 | 100 | 17 | 100 | 0 | 0 |

b) Ý kiến khác: Không.

***2.16. Thành lập xã Tân Lập trên cơ sở nhập 03 đơn vị hành chính cấp xã: Xã Tân Liên, xã Tân Lập và xã Hướng Lộc.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 93,33 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Tân Liên | 19 | 16 | 84,21 | 16 | 84,21 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Tân Lập | 20 | 18 | 90,00 | 18 | 90,00 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Hướng Lộc | 17 | 13 | 76,47 | 13 | 76,47 | 0 | 0 |

b) Ý kiến khác: Không.

***2.17. Thành lập xã Lao Bảo trên cơ sở nhập 03 đơn vị hành chính cấp xã: xã Tân Long, xã Tân Thành và thị trấn Lao Bảo.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 93,33 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thị trấn Lao Bảo | 25 | 23 | 92,00 | 23 | 92,00 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Tân Thành | 17 | 14 | 82,35 | 14 | 82,35 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Tân Long | 19 | 18 | 94,74 | 18 | 94,74 | 0 | 0 |

b) Ý kiến khác:

Đại biểu HĐND xã Tân Thành có đề xuất đặt trung tâm hành chính tại xã Tân Thành hiện nay.

***2.18. Thành lập xã Lìa trên cơ sở nhập 03 đơn vị hành chính cấp xã: Xã Thuận, xã Thanh và xã Lìa.***

a) Kết quả biểu quyết

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 93,33 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Lìa | 21 | 19 | 90,50 | 19 | 90,50 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Thanh | 20 | 19 | 95,00 | 19 | 95,00 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Thuận | 18 | 17 | 94,50 | 17 | 94,50 | 0 | 0 |

b) Ý kiến khác:

Đại biểu HĐND xã Thanh, xã Thuận đề xuất trụ sở trung tâm hành chính đặt tại xã Thanh. Đổi tên xã mới thành xã Hướng Mai.

***2.19. Thành lập xã A Dơi trên cơ sở nhập 03 đơn vị hành chính cấp xã: Xã Xy, xã A Dơi và xã Ba Tầng.***

a) Kết quả biểu quyết

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã A Dơi | 20 | 18 | 90,00 | 18 | 90,00 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Xy | 18 | 17 | 94,44 | 17 | 94,44 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Ba Tầng | 19 | 17 | 89,47 | 17 | 89,47 | 0 | 0 |

b) Ý kiến khác: Không.

***2.20. Thành lập xã La Lay trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: xã A Ngo và xã A Bung.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 27 | 27 | 100 | 27 | 100 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã A Bung | 18 | 15 | 83,33 | 15 | 83,33 | 0 | 0 |
| 2 | Xã A Ngo | 20 | 19 | 90,47 | 19 | 90,47 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không

***2.21. Thành lập xã Tà Rụt trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: xã A Vao; xã Tà Rụt và xã Húc Nghì.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 27 | 27 | 100 | 27 | 100 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã A Vao | 19 | 15 | 78,95 | 15 | 78,95 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Tà Rụt | 16 | 16 | 100 | 16 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Húc Nghì | 12 | 11 | 91,66 | 11 | 91,66 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không

***2.22. Thành lập xã Đakrông trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: xã Tà Long; xã Ba Nang và xã Đakrông.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 27 | 27 | 100 | 27 | 100 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Tà Long | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Ba Nang | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Đa Krông | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không

***2.23. Thành lập xã Ba Lòng trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: xã Ba Lòng và xã Triệu Nguyên.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 27 | 27 | 100 | 27 | 100 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Ba Lòng | 16 | 15 | 93,15 | 15 | 93,15 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Triệu Nguyên | 13 | 13 | 100 | 13 | 100 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác *(nếu có)*: Đại biểu xã Ba Lòng muốn đặt trụ sở làm việc của xã mới tại xã Ba Lòng.

***2.24. Thành lập xã Hướng Hiệp trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: xã Mò Ó, thị trấn Krông Klang và xã Hướng Hiệp.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ĐVHC | Số lượng đại biểu HĐND | | | Kết quả biểu quyết | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 27 | 27 | 100 | 27 | 100 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Mò Ó | 11 | 10 | 90,90 | 10 | 90,90 | 0 | 0 |
| 2 | TT Krông Klang | 19 | 18 | 94,74 | 18 | 94,74 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Hướng Hiệp | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không

***2.25. Thành lập xã Cam Lộ trên cơ sở nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Cam Thành, xã Cam Chính, xã Cam Nghĩa và thị trấn Cam Lộ.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ĐVHC | Số lượng đại biểu HĐND | | | Kết quả biểu quyết | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 23 | 82,14 | 23 | 82,14 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thị trấn Cam Lộ | 24 | 22 | 91,66 | 22 | 91,66 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Cam Chính | 20 | 19 | 95,00 | 19 | 95,00 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Cam Nghĩa | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Cam Thành | 22 | 19 | 86,36 | 19 | 86,36 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: Xã Cam Chính: Đề nghị sáp nhập xã Cam Chính với xã Cam Nghĩa thành 01 xã, lấy tên gọi là xã Cam Lộc như trước đây, để thuận lợi cho người giao dich công việc và phù hợp với điều kiện tự nhiên, truyền thống, văn hoá, lịch sử của vùng Cùa.

***2.26. Thành lập xã Hiếu Giang trên cơ sở nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Cam Hiếu, xã Cam Thuỷ, xã Cam Tuyền và xã Thanh An.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ĐVHC | Số lượng đại biểu HĐND | | | Kết quả biểu quyết | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 23 | 82,14 | 23 | 82,14 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Cam Hiếu | 23 | 20 | 90,9 | 20 | 90,9 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Cam Thuỷ | 24 | 22 | 91,66 | 22 | 91,66 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Cam Tuyền | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Thanh An | 25 | 19 | 76,0 | 19 | 76,0 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: Không

***2.27. Thành lập xã Triệu Phong trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Triệu Thành, xã Triệu Thượng và thị trấn Ái Tử.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 26 | 92,86 | 26 | 92,86 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Triệu Thành | 24 | 22 | 91,67 | 22 | 91,67 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Triệu Thượng | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Thị trấn Ái Tử | 23 | 22 | 95,65 | 22 | 95,65 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác:

Đại biểu HĐND thị trấn Ái Tử có ý kiến: Trước khi giải thể cấp huyện đề nghị cấp trên hoàn thiện các công trình trên địa bàn như: Đấu mối các tuyến đường với đường Quốc lộ 1A, cầu An Mô và một số tuyến đường kết nối trọng điểm của huyện.

***2.28. Thành lập xã Ái Tử trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Triệu Ái, xã Triệu Giang và xã Triệu Long.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ĐVHC | Số lượng đại biểu HĐND | | | Kết quả biểu quyết | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 26 | 92,86 | 26 | 92,86 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Triệu Ái | 21 | 20 | 95,24 | 20 | 95,24 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Triệu Giang | 20 | 19 | 95 | 19 | 95,0 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Triệu Long | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác:

Đại biểu HĐND xã Triệu Long có ý kiến về lâu dài nên đưa trụ sở xã mới về đường QL 1A thuộc xã Triệu Giang.

***2.29. Thành lập xã Triệu Bình trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Triệu Độ, xã Triệu Thuận, xã Triệu Hòa và xã Triệu Đại.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ĐVHC | Số lượng đại biểu HĐND | | | Kết quả biểu quyết | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 26 | 92,86 | 26 | 92,86 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Triệu Độ | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Triệu Thuận | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Triệu Hòa | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Triệu Đại | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: Không có

***2.30. Thành lập xã Triệu Cơ trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Triệu Cơ, xã Triệu Trung và xã Triệu Tài.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ĐVHC | Số lượng đại biểu HĐND | | | Kết quả biểu quyết | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 26 | 92,86 | 26 | 92,86 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Triệu Cơ | 46 | 43 | 93,48 | 43 | 93,48 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Triệu Trung | 22 | 22 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Triệu Tài | 24 | 23 | 95,83 | 23 | 95,83 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: Không có.

***2.31. Thành lập xã Nam Cửa Việt trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: Xã Triệu Trạch, xã Triệu Phước và xã Triệu Tân.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ĐVHC | Số lượng đại biểu HĐND | | | Kết quả biểu quyết | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 26 | 92,86 | 26 | 92,86 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Triệu Trạch | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Triệu Phước | 22 | 21 | 95,45 | 21 | 95,45 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Triệu Tân | 47 | 42 | 89,36 | 41 | 87,23 | 1 | 2,13% |

b) Các ý kiến khác:

***2.32. Thành lập xã Diên Sanh trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: xã Hải Trường, xã Hải Định và thị trấn Diên Sanh.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 23 | 82,14 | 23 | 82,14 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thị trấn Diên Sanh | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hải Trường | 23 | 21 | 91,30 | 21 | 91,30 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Hải Định | 23 | 23 | 100 | 22 | 95,65 | 1 | 4,4 |

b) Các ý kiến khác: Không

***2.33. Thành lập xã Hải Lăng trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: xã Hải Thượng, xã Hải Phú và xã Hải Lâm.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ĐVHC | Số lượng đại biểu HĐND | | | Kết quả biểu quyết | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 23 | 82,14 | 23 | 82,14 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Hải Thượng | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hải Phú | 22 | 21 | 95,45 | 21 | 95,45 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Hải Lâm | 24 | 22 | 91,70 | 22 | 91,70 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: không

***2.34. Thành lập xã Nam Hải Lăng trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: xã Hải Sơn, xã Hải Chánh và xã Hải Phong***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ĐVHC | Số lượng đại biểu HĐND | | | Kết quả biểu quyết | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 23 | 82,14 | 23 | 82,14 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Hải Sơn | 22 | 21 | 95,45 | 21 | 95,45 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hải Chánh | 24 | 23 | 95,83 | 23 | 95,83 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Hải Phong | 25 | 24 | 96 | 24 | 96,00 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác:

***2.35. Thành lập xã Mỹ Thủy trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: xã Hải Dương, xã Hải An và xã Hải Khê.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ĐVHC | Số lượng đại biểu HĐND | | | Kết quả biểu quyết | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 23 | 82,14 | 23 | 82,14 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Hải Dương | 24 | 20 | 83,3 | 20 | 83,3 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hải An | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Hải Khê | 23 | 20 | 86,9 | 20 | 86,9 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: Không

***2.36. Thành lập xã Vĩnh Định trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cấp xã gồm: xã Hải Quy, xã Hải Hưng và xã Hải Bình.***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 28 | 23 | 82,14 | 23 | 82,14 | 0 | 0 |
| II | HĐND cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Hải Quy | 24 | 21 | 87,5 | 21 | 87,5 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hải Hưng | 23 | 22 | 95,65 | 22 | 95,65 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Hải Bình | 46 | 40 | 86,9 | 40 | 86,9 | 0 | 0 |

b) Các ý kiến khác: Không

***2.37. Chuyển nguyên trạng huyện đảo Cồn cỏ thành đặc khu Cồn Cỏ***

a) Kết quả biểu quyết:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | ĐVHC | Số lượng đại biểu HĐND | | | Kết quả biểu quyết | | | |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ |
| I | HĐND cấp huyện | 16 | 13 | 81,25 | 13 | 81,25 | 0 | 0 |

**II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH**

**CẤP TỈNH, CẤP XÃ CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **ĐVHC cấp huyện** | **Số cử tri  đại diện hộ gia đình** | | | **Kết quả lấy ý kiến Nhân dân  về Đề án sắp xếp cấp tỉnh** | | | | **Kết quả lấy ý kiến Nhân dân về Đề án sắp xếp cấp xã** | | | | **Ghi chú** (số phiếu kg hợp lệ) |
| **Tổng số cử tri** | **Số cử tri tham gia** | **Tỷ lệ (%)** | **Số cử tri đồng ý** | **Tỷ lệ đồng ý trên tổng phiếu hợp lệ (%)** | **Số cử tri không đồng ý** | **Tỷ lệ không đồng ý trên tổng phiếu hợp lệ (%)** | **Số cử tri đồng ý** | **Tỷ lệ đồng ý trên tổng phiếu hợp lệ (%)** | **Số cử tri không đồng ý** | **Tỷ lệ không đồng ý trên tổng phiếu hợp lệ (%)** |
|  | **Tỉnh Quảng Bình** | **249.194** | **245.291** | **98,4** | **243.928** | **99,5** | **1.259** | **0,5** | **239.374** | **98,2** | **4.432** | **1,8** | **118** |
| **1** | **Huyện Minh Hoá** | **14.233** | **13.947** | **98,0** | **13.933** | **99,9** | **14** | **0,1** | **12.531** | **99,7** | **37** | **0,3** |  |
| *1.1* | *Xã Dân Hóa* | *1.021* | *1.018* | *99,7* | *1.018* | 100 | 0 | 0,0 | 1.018 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *1.2* | *Xã Trọng Hóa* | *1.121* | *1.121* | *100* | *1.121* | 100 | 0 | 0,0 | 1.121 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *1.3* | *Xã Hóa Sơn* | *453* | *453* | *100* | *452* | 99,8 | 1 | 0,2 | 452 | 99,8 | 1 | 0,2 |  |
| *1.4* | *Xã Hóa Hợp* | *919* | *909* | *98,9* | *908* | 99,9 | 1 | 0,1 | 909 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *1.5* | *Xã Thượng Hóa* | *842* | *762* | *90,5* | *761* | 99,9 | 1 | 0,1 | 757 | 99,3 | 5 | 0,7 |  |
| *1.6* | *Xã Trung Hóa* | *1.543* | *1.490* | *96,6* | *1.490* | 100 | 0 | 0,0 | 1.490 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *1.7* | *Xã Minh Hóa* | *997* | *984* | *98,7* | *983* | 99,9 | 1 | 0,1 | 961 | 97,7 | 23 | 2,3 |  |
| *1.8* | *Xã Tân Hóa* | *712* | *679* | *95,4* | *679* | 100 | 0 | 0,0 | 679 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *1.9* | *Xã Xuân Hóa* | *740* | *740* | *100* | *740* | 100 | 0 | 0,0 | 740 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *1.10* | *Xã Yên Hóa* | *1.342* | *1.262* | *94,0* | *1.261* | 99,9 | 1 | 0,1 | 1.255 | 99,4 | 7 | 0,6 |  |
| *1.11* | *Xã Hồng Hóa* | *1.011* | *997* | *98,6* | *997* | 100 | 0 | 0,0 | 997 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *1.12* | *Thị trấn Quy Đạt* | *2.153* | *2.153* | *100* | *2.152* | 100 | 1 | 0,0 | 2.152 | 100 | 1 | 0,0 |  |
| *1.13* | *Xã Tân Thành* | *1.379* | *1.379* | *100* | *1.371* | 99,4 | 8 | 0,6 | *Không lấy ý kiến (không sắp xếp)* | | | | |
| **2** | **Huyện Tuyên Hoá** | **22.616** | **21.819** | **96,5** | **21.781** | **99,8** | **36** | **0,2** | **20.793** | **95,3** | **1.024** | **4,7** | **2** |
| *2.1* | *Xã Lâm Hóa* | *331* | *319* | *96,4* | *319* | 100 | 0 | 0,0 | 319 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *2.2* | *Xã Thanh Hóa* | *1.640* | *1.640* | *100* | *1.640* | 100 | 0 | 0,0 | 1.635 | 99,7 | 5 | 0,3 |  |
| *2.3* | *Xã Thanh Thạch* | *527* | *518* | *98,3* | *517* | 99,8 | 1 | 0,2 | 517 | 99,8 | 1 | 0,2 |  |
| *2.4* | *Xã Hương Hóa* | *853* | *821* | *96,2* | *821* | 100 | 0 | 0,0 | 821 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *2.5* | *Xã Kim Hóa* | *1.607* | *1.565* | *97,4* | *1.551* | 99,1 | 14 | 0,9 | 1.429 | 91,3 | 136 | 8,7 |  |
| *2.6* | *Xã Lê Hóa* | *800* | *784* | *98* | *780* | 99,5 | 4 | 0,5 | 783 | 99,9 | 1 | 0,1 |  |
| *2.7* | *Xã Thuận Hóa* | *588* | *517* | *87,9* | *516* | 99,8 | 1 | 0,2 | 517 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *2.8* | *Xã Sơn Hóa* | *1.103* | *1.005* | *91,1* | *1.001* | 99,6 | 4 | 0,4 | 997 | 99,2 | 8 | 0,8 |  |
| *2.9* | *Thị trấn Đồng Lê* | *1.848* | *1.848* | *100* | *1.841* | 99,6 | 7 | 0,4 | 1.839 | 99,5 | 9 | 0,5 |  |
| *2.10* | *Xã Đồng Hóa* | *1.007* | *795* | *78,9* | *794* | 99,9 | 1 | 0,1 | 791 | 99,5 | 4 | 0,5 |  |
| *2.11* | *Xã Thạch Hóa* | *1.823* | *1.823* | *100* | *1.823* | 100 | 0 | 0,0 | 1.803 | 98,9 | 20 | 1,1 |  |
| *2.12* | *Xã Đức Hóa* | *1.319* | *1.295* | *98,2* | *1.294* | 100 | 0 | 0,0 | 576 | 44,5 | 718 | 55,5 | *1* |
| *2.13* | *Xã Phong Hóa* | *1.396* | *1.396* | *100* | *1.394* | 99,9 | 2 | 0,1 | 1.395 | 99,9 | 1 | 0,1 |  |
| *2.14* | *Xã Ngư Hóa* | *153* | *146* | *95,4* | *146* | 100 | 0 | 0,0 | 146 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *2.15* | *Xã Mai Hóa* | *1.980* | *1.980* | *100* | *1.980* | 100 | 0 | 0,0 | 1.980 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *2.16* | *Xã Tiến Hóa* | *2.267* | *2.250* | *99,3* | *2.249* | 100 | 1 | 0,0 | 2.250 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *2.17* | *Xã Châu Hóa* | *1.434* | *1.349* | *94,1* | *1.348* | 99,9 | 1 | 0,1 | 1.347 | 99,9 | 2 | 0,1 |  |
| *2.18* | *Xã Cao Quảng* | *949* | *941* | *99,2* | *940* | 100 | 0 | 0,0 | 827 | 88,0 | 113 | 12,0 | *1* |
| *2.19* | *Xã Văn Hóa* | *991* | *827* | *83,5* | *827* | 100 | 0 | 0,0 | 821 | 99,3 | 6 | 0,7 |  |
| **3** | **Huyện Quảng Trạch** | **31.282** | **30.988** | **99,1** | **30.759** | **99,4** | **198** | **0,6** | **30.685** | **99,1** | **272** | **0,9** | **29** |
| *3.1* | *xã Phù Cảnh* | *2.067* | *2.067* | *100* | *2.037* | 99,9 | 2 | 0,1 | 2.031 | 99,6 | 8 | 0,4 | *28* |
| *3.2* | *Xã Liên Trường* | *1.796* | *1.796* | *100* | *1.783* | 99,3 | 13 | 0,7 | 1.782 | 99,2 | 14 | 0,8 |  |
| *3.3* | *Xã Quảng Thanh* | *1.266* | *1.235* | *97,6* | *1.230* | 99,6 | 5 | 0,4 | 1.220 | 98,8 | 15 | 1,2 |  |
| *3.4* | *Xã Quảng Lưu* | *1.888* | *1.814* | *96.08* | *1.809* | 99,7 | 5 | 0,3 | 1.808 | 99,7 | 6 | 0,3 |  |
| *3.5* | *Xã Quảng Thạch* | *1.106* | *1.104* | *99,8* | *1.104* | 100 | 0 | 0,0 | 1.104 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *3.6* | *Xã Quảng Tiến* | *1.150* | *1.150* | *100* | *1.149* | 99,9 | 1 | 0,1 | 1.148 | 99,8 | 2 | 0,2 |  |
| *3.7* | *Xã Quảng Phương* | *2.306* | *2.292* | *99,4* | *2.285* | 99,7 | 7 | 0,3 | 2.272 | 99,1 | 20 | 0,9 |  |
| *3.8* | *Xã Quảng Xuân* | *2.568* | *2.568* | *100* | *2.554* | 99,5 | 13 | 0,5 | 2.550 | 99,3 | 17 | 0,7 |  |
| *3.9* | *Xã Quảng Hưng* | *2.441* | *2.441* | *100* | *2.431* | 99,6 | 10 | 0,4 | 2.427 | 99,5 | 14 | 0,6 | *1* |
| *3.10* | *Xã Quảng Châu* | *2.966* | *2.874* | *96,9* | *2.856* | 99,4 | 18 | 0,6 | 2.855 | 99,3 | 19 | 0,7 |  |
| *3.11* | *Xã Quảng Tùng* | *2.152* | *2.152* | *100* | *2.141* | 99,5 | 11 | 0,5 | 2.133 | 99,1 | 19 | 0,9 |  |
| *3.12* | *Xã Cảnh Dương* | *2.341* | *2.335* | *99,7* | *2.313* | 99,1 | 22 | 0,9 | 2.313 | 99,1 | 22 | 0,9 |  |
| *3.13* | *Xã Quảng Đông* | *1.680* | *1.605* | *95,5* | *1.544* | 96,2 | 61 | 3,8 | 1.552 | 96,7 | 53 | 3,3 |  |
| *3.14* | *Xã Quảng Phú* | *2.780* | *2.780* | *100* | *2.768* | 99,6 | 10 | 0,4 | 2.758 | 99,2 | 20 | 0,7 |  |
| *3.15* | *Xã Quảng Kim* | *1.207* | *1.207* | *100* | *1.192* | 98,8 | 15 | 1,2 | 1.180 | 97,8 | 27 | 2,2 |  |
| *3.16* | *Xã Quảng Hợp* | *1.568* | *1.568* | *100* | *1.563* | 99,7 | 5 | 0,3 | 1.552 | 99,0 | 16 | 1,0 |  |
| **4** | **Huyện Bố Trạch** | **50.211** | **49.798** | **99,2** | **49.553** | **99,5** | **239** | **0,5** | **49.368** | **99,2** | **422** | **0,8** | **18** |
| *4.1* | *Xã Tân Trạch* | *95* | *95* | *100* | *95* | 100 | 0 | 0,0 | 95 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *4.2* | *Xã Thượng Trạch* | *737* | *737* | *100* | *737* | 100 | 0 | 0,0 | 737 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *4.3* | *Xã Lâm Trạch* | *952* | *952* | *100* | *952* | 100 | 0 | 0,0 | 951 | 99,9 | 1 | 0,1 |  |
| *4.4* | *Xã Xuân Trạch* | *1.681* | *1.677* | *99,8* | *1.676* | 99,9 | 2 | 0,1 | 1.671 | 99,6 | 7 | 0,4 |  |
| *4.5* | *Xã Phúc Trạch* | *3.394* | *3.344* | *98,5* | *3.306* | 98,9 | 37 | 1,1 | 3.211 | 96,0 | 132 | 3,9 |  |
| *4.6* | *Thị trấn Phong Nha* | *3.131* | *3.131* | *100* | *3.114* | 99,7 | 15 | 0,5 | 3.112 | 99,6 | 14 | 0,4 | *7* |
| *4.7* | *Xã Bắc Trạch* | *1.626* | *1.575* | *96,9* | *1.574* | 99,9 | 1 | 0,1 | 1.571 | 99,7 | 4 | 0,3 |  |
| *4.8* | *Xã Thanh Trạch* | *3.191* | *3.191* | *100* | *3.162* | 99,2 | 28 | 0,9 | 3.143 | 98,6 | 47 | 1,5 | *2* |
| *4.9* | *Xã Hạ Mỹ* | *2.011* | *1.945* | *96,7* | *1.943* | 99,9 | 2 | 0,1 | 1.941 | 99,8 | 4 | 0,2 |  |
| *4.10* | *Xã Liên Trạch* | *1.053* | *1.044* | *99,1* | *1.043* | 99,9 | 1 | 0,1 | 1.039 | 99,5 | 5 | 0,5 |  |
| *4.11* | *Xã Hải Phú* | *3.251* | *3.166* | *99,1* | *3.132* | 99,1 | 34 | 1,1 | 3.115 | 98,5 | 51 | 1,6 | *5* |
| *4.12* | *Xã Sơn Lộc* | *653* | *653* | *100* | *653* | 100 | 0 | 0,0 | 653 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *4.13* | *Xã Đức Trạch* | *1.875* | *1.820* | *97,1* | *1.807* | 99,3 | 13 | 0,7 | 1.807 | 99,3 | 13 | 0,7 |  |
| *4.14* | *Xã Đồng Trạch* | *1.531* | *1.531* | *100* | *1.523* | 99,5 | 8 | 0,5 | 1.523 | 99,5 | 8 | 0,5 |  |
| *4.15* | *Xã Trung Trạch* | *1.438* | *1.433* | *99,7* | *1.425* | 99,4 | 8 | 0,6 | 1.427 | 99,6 | 6 | 0,4 |  |
| *4.16* | *Xã Đại Trạch* | *2.373* | *2.370* | *99,9* | *2.369* | 100 | 1 | 0,0 | 2.368 | 100 | 2 | 0,1 | *1* |
| *4.17* | *Xã Tây Trạch* | *1.443* | *1.384* | *95,9* | *1.382* | 99,9 | 1 | 0,1 | 1.382 | 99,9 | 2 | 0,1 |  |
| *4.18* | *Xã Hòa Trạch* | *1.322* | *1.313* | *99,3* | *1.307* | 99,5 | 6 | 0,5 | 1.310 | 99,8 | 3 | 0,2 |  |
| *4.19* | *Thị trấn Hoàn Lão* | *3.274* | *3.267* | *99,8* | *3.261* | 99,8 | 5 | 0,2 | 3.256 | 99,7 | 10 | 0,3 | *1* |
| *4.20* | *Xã Hưng Trạch* | *3.083* | *3.083* | *100* | *3.026* | 98,2 | 57 | 1,8 | 3.008 | 97,6 | 75 | 2,4 |  |
| *4.21* | *Xã Cự Nẫm* | *2.225* | *2.225* | *100* | *2.223* | 99,9 | 2 | 0,1 | 2.224 | 100 | 1 | 0,0 |  |
| *4.22* | *Xã Vạn Trạch* | *1.978* | *1.978* | *100* | *1.978* | 100 | 0 | 0,0 | 1.978 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *4.23* | *Xã Phú Định* | *818* | *816* | *99,8* | *815* | 99,9 | 1 | 0,1 | 809 | 99,1 | 7 | 0,9 |  |
| *4.24* | *Xã Nhân Trạch* | *2.145* | *2.143* | *99,9* | *2.143* | 100 | 0 | 0,0 | 2.138 | 99,8 | 5 | 0,2 |  |
| *4.25* | *Xã Lý Nam* | *2.205* | *2.205* | *100* | *2.196* | 99,6 | 9 | 0,4 | 2.204 | 100 | 1 | 0,0 |  |
| *4.26* | *Thị trấn NT Việt Trung* | *2.726* | *2.720* | *99,8* | *2.711* | 99,7 | 8 | 0,3 | 2.695 | 99,2 | 24 | 0,9 | *2* |
| **5** | **Huyện Quảng Ninh** | **26.784** | **26.499** | **98,9** | **26.327** | **99,4** | **154** | **0,6** | **25.990** | **98,1** | **491** | **1,9** | **18** |
| *5.1* | *Xã Vĩnh Ninh* | *1.764* | *1.764* | *100* | *1.752* | 99,3 | 12 | 0,7 | 1.750 | 99,2 | 14 | 0,8 |  |
| *5.2* | *Xã Võ Ninh* | *2.487* | *2.487* | *100* | *2.476* | 99,6 | 11 | 0,4 | 2.471 | 99,4 | 16 | 0,6 |  |
| *5.3* | *Xã Hàm Ninh* | *1.727* | *1.696* | *98,2* | *1.691* | 99,7 | 5 | 0,3 | 1.687 | 99,5 | 9 | 0,5 |  |
| *5.4* | *Thị trấn Quán Hàu* | *2.683* | *2.682* | *100* | *2.673* | 99,7 | 9 | 0,3 | 2.678 | 99,9 | 4 | 0,1 |  |
| *5.5* | *Xã Tân Ninh* | *1.844* | *1.825* | *99,0* | *1.824* | 99,9 | 1 | 0,1 | 1.820 | 99,7 | 5 | 0,3 |  |
| *5.6* | *Xã Gia Ninh* | *1.904* | *1.894* | *99,5* | *1.836* | 96,9 | 58 | 3,1 | 1.848 | 97,6 | 46 | 2,4 |  |
| *5.7* | *Xã Duy Ninh* | *2.030* | *2.012* | *99,1* | *2.004* | 99,6 | 8 | 0,4 | 2.005 | 99,7 | 7 | 0,3 |  |
| *5.8* | *Xã Hải Ninh* | *1.742* | *1.701* | *97,6* | *1.664* | 98,7 | 22 | 1,3 | 1.659 | 98,4 | 27 | 1,6 | *15* |
| *5.9* | *Xã Vạn Ninh* | *2.032* | *1.997* | *98,3* | *1.986* | 99,6 | 8 | 0,4 | 1.674 | 84,0 | 320 | 16,0 | *3* |
| *5.10* | *Xã An Ninh* | *2.455* | *2.451* | *99,8* | *2.449* | 99,9 | 2 | 0,1 | 2.448 | 99,9 | 3 | 0,1 |  |
| *5.11* | *Xã Xuân Ninh* | *2.015* | *1.992* | *98,9* | *1.990* | 99,9 | 2 | 0,1 | 1.991 | 99,9 | 1 | 0,1 |  |
| *5.12* | *Xã Hiền Ninh* | *1.992* | *1.992* | *100* | *1.989* | 99,8 | 3 | 0,2 | 1.986 | 99,7 | 6 | 0,3 |  |
| *5.13* | *Xã Trường Xuân* | *863* | *760* | *88,1* | *751* | 98,8 | 9 | 1,2 | 727 | 95,7 | 33 | 4,3 |  |
| *5.14* | *Xã Trường Sơn* | *1.246* | *1.246* | *100* | *1.242* | 99,7 | 4 | 0,3 | 1.246 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| **6** | **Huyện Lệ Thuỷ** | **41.264** | **40.310** | **97,7** | **40.053** | **99,4** | **224** | **0,6** | **39.701** | **98,6** | **576** | **1,4** | **33** |
| *6.1* | *Xã Liên Thủy* | *2.540* | *2.540* | *100* | *2.525* | 99,4 | 15 | 0,6 | 2.301 | 90,6 | 239 | 9,4 |  |
| *6.2* | *Xã Xuân Thủy* | *1.684* | *1.594* | *94,7* | *1.587* | 99,9 | 2 | 0,1 | 1.588 | 99,9 | 1 | 0,1 | *5* |
| *6.3* | *Xã An Thủy* | *2.677* | *2.592* | *96,8* | *2.513* | 97,4 | 68 | 2,6 | 2.502 | 96,9 | 79 | 3,1 | *11* |
| *6.4* | *Xã Phong Thủy* | *2.004* | *2.004* | *100* | *1.987* | 99,3 | 15 | 0,7 | 1.929 | 96,4 | 73 | 3,6 | *2* |
| *6.5* | *Xã Lộc Thủy* | *1.233* | *1.203* | *97,6* | *1.198* | 99,8 | 3 | 0,2 | 1.199 | 99,8 | 2 | 0,2 | *2* |
| *6.6* | *Thị trấn Kiến Giang* | *2.012* | *1.831* | *91,0* | *1.819* | 99,5 | 10 | 0,5 | 1.824 | 99,7 | 5 | 0,3 | *2* |
| *6.7* | *Xã Cam Thủy* | *1.085* | *1.085* | *100* | *1.078* | 99,4 | 7 | 0,6 | 1.068 | 98,4 | 17 | 1,6 |  |
| *6.8* | *Xã Thanh Thủy* | *1.471* | *1.448* | *98,4* | *1.443* | 99,7 | 4 | 0,3 | 1.440 | 99,5 | 7 | 0,5 | *1* |
| *6.9* | *Xã Hồng Thủy* | *2.104* | *2.085* | *99,1* | *2.064* | 99,0 | 20 | 1,0 | 2.019 | 96,9 | 65 | 3,1 | *1* |
| *6.10* | *Xã Ngư Thủy Bắc* | *1.188* | *1.049* | *88,3* | *1.047* | 99,8 | 2 | 0,2 | 1.047 | 99,8 | 2 | 0,2 |  |
| *6.11* | *Xã Hưng Thủy* | *1.721* | *1.721* | *100* | *1.720* | 99,9 | 1 | 0,1 | 1.718 | 99,8 | 3 | 0,2 |  |
| *6.12* | *Xã Ngư Thủy* | *1.579* | *1.576* | *99,8* | *1.570* | 99,7 | 4 | 0,3 | 1.566 | 99,5 | 8 | 0,5 | *2* |
| *6.13* | *Xã Sen Thủy* | *1.456* | *1.400* | *96,2* | *1.392* | 99,4 | 8 | 0,6 | 1.384 | 98,9 | 16 | 1,1 |  |
| *6.14* | *Xã Tân Thủy* | *1.602* | *1.600* | *99,9* | *1.596* | 99,8 | 4 | 0,3 | 1.594 | 99,6 | 6 | 0,4 |  |
| *6.15* | *Xã Dương Thủy* | *1.070* | *1.014* | *94,8* | *1.014* | 100 | 0 | 0,0 | 1.010 | 99,6 | 4 | 0,4 |  |
| *6.16* | *Xã Mỹ Thủy* | *1.612* | *1.612* | *100* | *1.602* | 99,4 | 10 | 0,6 | 1.610 | 99,9 | 2 | 0,1 |  |
| *6.17* | *Xã Thái Thủy* | *1.218* | *1.218* | *100* | *1.202* | 98,7 | 16 | 1,3 | 1.203 | 98,8 | 15 | 1,2 |  |
| *6.18* | *Xã Trường Thủy* | *1.323* | *1.323* | *100* | *1.320* | 99,8 | 3 | 0,2 | 1.319 | 99,7 | 4 | 0,3 |  |
| *6.19* | *Xã Mai Thủy* | *1.592* | *1.485* | *93,3* | *1.483* | 99,9 | 2 | 0,1 | 1.481 | 99,7 | 4 | 0,3 |  |
| *6.20* | *Xã Phú Thủy* | *2.014* | *1.918* | *95,2* | *1.912* | 99,7 | 6 | 0,3 | 1.909 | 99,5 | 9 | 0,5 |  |
| *6.21* | *Xã Sơn Thủy* | *2.111* | *2.059* | *97,5* | *2.059* | 100 | 0 | 0,0 | 2.059 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *6.22* | *Xã Hoa Thủy* | *2.050* | *2.050* | *100* | *2.045* | 99,8 | 5 | 0,2 | 2.046 | 99,8 | 4 | 0,2 |  |
| *6.23* | *Thị trấn NT Lệ Ninh* | *1.471* | *1.471* | *100* | *1.462* | 99,4 | 9 | 0,6 | 1.471 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *6.24* | *Xã Kim Thủy* | *1.288* | *1.273* | *98,8* | *1.259* | 99,4 | 7 | 0,6 | 1.261 | 99,6 | 5 | 0,4 | *7* |
| *6.25* | *Xã Ngân Thủy* | *708* | *708* | *100* | *708* | 100 | 0 | 0,0 | 708 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| *6.26* | *Xã Lâm Thủy* | *451* | *451* | *100* | *448* | 99,3 | 3 | 0,7 | 445 | 98,7 | 6 | 1,3 |  |
| **7** | **TX Ba Đồn** | **27.963** | **27.898** | **99,8** | **27.723** | **99,4** | **169** | **0,6** | **26.926** | **96,6** | **966** | **3,4** | **10** |
| *7.1* | *Xã Quảng Hòa* | *2.471* | *2.422* | *98,0* | *2.395* | 98,9 | 27 | 1,1 | 2.401 | 99,1 | 21 | 0,9 |  |
| *7.2* | *Xã Quảng Lộc* | *2.219* | *2.219* | *100* | *2.213* | 99,7 | 6 | 0,3 | 2.214 | 99,8 | 5 | 0,2 |  |
| *7.3* | *Xã Quảng Văn* | *1.560* | *1.560* | *100* | *1.556* | 99,7 | 4 | 0,3 | 1.550 | 99,4 | 10 | 0,6 |  |
| *7.4* | *Xã Quảng Minh* | *2.077* | *2.077* | *100* | *2.066* | 99,5 | 11 | 0,5 | 2.066 | 99,5 | 11 | 0,5 |  |
| *7.5* | *Xã Quảng Tân* | *1.015* | *1.015* | *100* | *1.006* | 99,1 | 9 | 0,9 | 1.006 | 99,1 | 9 | 0,9 |  |
| *7.6* | *Xã Quảng Trung* | *1.520* | *1.520* | *100* | *1.516* | 99,7 | 4 | 0,3 | 1.517 | 99,8 | 3 | 0,2 |  |
| *7.7* | *Xã Quảng Tiên* | *1.356* | *1.356* | *100* | *1.353* | 99,8 | 3 | 0,2 | 1.344 | 99,1 | 12 | 0,9 |  |
| *7.8* | *Xã Quảng Sơn* | *1.598* | *1.598* | *100* | *1.580* | 98,9 | 18 | 1,1 | 824 | 51,6 | 774 | 48,4 |  |
| *7.9* | *Xã Quảng Thủy* | *610* | *610* | *100* | *606* | 99,3 | 4 | 0,7 | 603 | 98,9 | 7 | 1,1 |  |
| *7.10* | *Xã Quảng Hải* | *868* | *868* | *100* | *868* | 100 | 4 | 0,5 | 868 | 100 | 4 | 0,5 |  |
| *7.11* | *Phường Quảng Phong* | *1.567* | *1.555* | *99,2* | *1.549* | 99,6 | 6 | 0,4 | 1.529 | 98,3 | 26 | 1,7 |  |
| *7.12* | *Phường Quảng Long* | *1.742* | *1.742* | *100* | *1.731* | 99,4 | 11 | 0,6 | 1.702 | 97,7 | 40 | 2,3 |  |
| *7.13* | *Phường Ba Đồn* | *2.306* | *2.306* | *100* | *2.296* | 99,6 | 10 | 0,4 | 2.298 | 99,7 | 8 | 0,3 |  |
| *7.14* | *Phường Quảng Phúc* | *2.139* | *2.139* | *100* | *2.136* | 99,9 | 3 | 0,1 | 2.130 | 99,6 | 9 | 0,4 |  |
| *7.15* | *Phường Quảng Thuận* | *1.927* | *1.923* | *99,8* | *1.890* | 98,3 | 33 | 1,7 | 1.915 | 99,6 | 8 | 0,4 |  |
| *7.16* | *Phường Quảng Thọ* | *2.988* | *2.988* | *100* | *2.962* | 99,5 | 16 | 0,5 | 2.959 | 99,4 | 19 | 0,6 | *10* |
| **8** | **TP Đồng Hới** | **34.841** | **34.032** | **97,7** | **33.799** | **99,3** | **225** | **0,7** | **33.380** | **98,1** | **644** | **1,9** | **8** |
| *8.1* | *Xã Bảo Ninh* | *2.704* | *2.577* | *95,3* | *2.562* | 99,5 | 13 | 0,5 | 2.487 | 96,6 | 88 | 3,4 | *2* |
| *8.2* | *Xã Đức Ninh* | *2.523* | *2.490* | *98,7* | *2.484* | 99,8 | 6 | 0,2 | 2.472 | 99,3 | 18 | 0,7 |  |
| *8.3* | *Phường Nam Lý* | *4.675* | *4.435* | *94,9* | *4.386* | 98,9 | 49 | 1,1 | 4.377 | 98,7 | 58 | 1,3 |  |
| *8.4* | *Phường Đồng Hải* | *1.474* | *1.409* | *95,6* | *1.402* | 99,5 | 7 | 0,5 | 1.395 | 99,0 | 14 | 1,0 |  |
| *8.5* | *Phường Đồng Phú* | *2.552* | *2.540* | *99,5* | *2.533* | 99,7 | 7 | 0,3 | 2.517 | 99,1 | 23 | 0,9 |  |
| *8.6* | *Phường Đức Ninh Đông* | *1.604* | *1.541* | *96,1* | *1.521* | 98,8 | 19 | 1,2 | 1.519 | 98,6 | 21 | 1,4 | *1* |
| *8.7* | *Phường Phú Hải* | *1.120* | *1.115* | *99,6* | *1.109* | 99,6 | 5 | 0,4 | 1.095 | 98,3 | 19 | 1,7 | *1* |
| *8.8* | *Phường Hải Thành* | *1.652* | *1.652* | *100* | *1.637* | 99,1 | 15 | 0,9 | 1.636 | 99,0 | 16 | 1,0 |  |
| *8.9* | *Xã Lộc Ninh* | *2.611* | *2.560* | *98,0* | *2.548* | 99,5 | 12 | 0,5 | 2.515 | 98,2 | 45 | 1,8 |  |
| *8.10* | *Xã Quang Phú* | *989* | *936* | *94,6* | *931* | 99,5 | 5 | 0,5 | 910 | 97,2 | 26 | 2,8 |  |
| *8.11* | *Phường Bắc Lý* | *5.108* | *5.075* | *99,4* | *5.054* | 99,6 | 19 | 0,4 | 5.003 | 98,6 | 70 | 1,4 | *2* |
| *8.12* | *Xã Nghĩa Ninh* | *1.461* | *1.441* | *98,6* | *1.394* | 96,7 | 47 | 3,3 | 1.275 | 88,5 | 166 | 11,5 |  |
| *8.13* | *Xã Thuận Đức* | *1.213* | *1.211* | *99,8* | *1.209* | 99,8 | 2 | 0,2 | 1.205 | 99,5 | 6 | 0,5 |  |
| *8.14* | *Phường Bắc Nghĩa* | *2.469* | *2.405* | *97,4* | *2.396* | 99,7 | 8 | 0,3 | 2.352 | 97,8 | 52 | 2,2 | *1* |
| *8.15* | *Phường Đồng Sơn* | *2.686* | *2.645* | *98,5* | *2.633* | 99,6 | 11 | 0,4 | 2.622 | 99,2 | 22 | 0,8 | *1* |

**PHỤ LỤC II**

**TỔNG HỢP KẾT QUẢ HĐND CẤP XÃ, CẤP HUYỆN VÀ HĐND TỈNH QUẢNG BÌNH**

**THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP XÃ**

*(Đính kèm Báo cáo số 118 /BC-UBND ngày 28 /4/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **ĐVHC cấp huyện** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết về chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh** | | | | **Kết quả biểu quyết về chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã** | | | | **Ghi chú** |
| **Tổng số đại biểu HĐND** | **Số đại biểu dự kỳ họp** | **Tỷ lệ (%)** | **Số đại biểu tán thành** | **Tỷ lệ tán thành trên tổng số đại biểu HĐND (%)** | **Số đại biểu không tán thành** | **Tỷ lệ không tán thành trên tổng số đại biểu HĐND (%)** | **Số đại biểu tán thành** | **Tỷ lệ tán thành trên tổng số đại biểu HĐND (%)** | **Số đại biểu không tán thành** | **Tỷ lệ không tán thành trên tổng số đại biểu HĐND (%)** |
|  | **Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình** | **47** | **45** | **95,7** | **45** | **95,7** | **0** | **0,0** | **45** | **95,7** | **0** | **0,0** |  |
|  | **Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Huyện Minh Hoá** | **29** | **28** | **96,6** | **28** | **96,6** | **0** | **0,0** | **28** | **96,6** | **0** | **0,0** |  |
|  | ***HĐND cấp xã thuộc huyện Minh Hoá*** | ***258*** | ***253*** | ***98,1*** | ***253*** | ***98,1*** | ***0*** | ***0,0*** | ***211*** | ***97,7*** | ***0*** | ***0,0*** |  |
| 1.1 | Xã Xuân Hóa | 17 | 16 | 94,1 | 16 | 94,1 | 0 | 0,0 | 16 | 94,1 | 0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Xã Yên Hóa | 18 | 18 | 100 | 18 | 100 | 0 | 0,0 | 18 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Xã Hồng Hóa | 15 | 15 | 100 | 15 | 100 | 0 | 0,0 | 15 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Xã Tân Hóa | 18 | 18 | 100 | 18 | 100 | 0 | 0,0 | 18 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Xã Trung Hóa | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0,0 | 20 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Xã Minh Hóa | 16 | 16 | 100 | 16 | 100 | 0 | 0,0 | 16 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Xã Thượng Hóa | 20 | 18 | 90 | 18 | 90 | 0 | 0,0 | 18 | 90 | 0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Xã Hóa Hợp | 20 | 18 | 90 | 18 | 90 | 0 | 0,0 | 18 | 90 | 0 | 0,0 |  |
| 1.9 | Xã Tân Thành | 42 | 42 | 100 | 42 | 100 | 0 | 0,0 | *Xã Tân Thành không sắp xếp* | | | | |
| 1.10 | Xã Hóa Sơn | 14 | 14 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0,0 | 14 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 1.11 | Xã Dân Hóa | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0,0 | 19 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 1.12 | Xã Trọng Hóa | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0,0 | 19 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 1.13 | Thị trấn Quy Đạt | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0,0 | 20 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| **2** | **Huyện Tuyên Hoá** | **31** | **30** | **96,8** | **30** | **96,8** | **0** | **0,0** | **30** | **96,8** | **0** | **0,0** |  |
|  | ***HĐND cấp xã thuộc huyện Tuyên Hoá*** | ***370*** | ***351*** | ***94,9*** | ***351*** | ***94,9*** | ***0*** | ***0,0*** | ***351*** | ***94,9*** | ***0*** | ***0,0*** |  |
| 2.1 | Xã Lâm Hóa | 13 | 13 | 100 | 13 | 100 | 0 | 0,0 | 13 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Xã Thanh Hóa | 23 | 21 | 91,3 | 21 | 91,3 | 0 | 0,0 | 21 | 91,3 | 0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Xã Thanh Thạch | 18 | 16 | 88,9 | 16 | 88,9 | 0 | 0,0 | 16 | 88,9 | 0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Xã Hương Hóa | 18 | 18 | 100 | 18 | 100 | 0 | 0,0 | 18 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Xã Kim Hóa | 21 | 19 | 90,5 | 19 | 90,5 | 0 | 0,0 | 19 | 90,5 | 0 | 0,0 |  |
| 2.6 | Xã Lê Hóa | 15 | 14 | 93,3 | 14 | 93,3 | 0 | 0,0 | 14 | 93,3 | 0 | 0,0 |  |
| 2.7 | Xã Thuận Hóa | 19 | 17 | 89,5 | 17 | 89,5 | 0 | 0,0 | 17 | 89,5 | 0 | 0,0 |  |
| 2.8 | Xã Sơn Hóa | 20 | 17 | 85 | 17 | 85 | 0 | 0,0 | 17 | 85 | 0 | 0,0 |  |
| 2.9 | Thị trấn Đồng Lê | 22 | 20 | 90,9 | 20 | 90,9 | 0 | 0,0 | 20 | 90,9 | 0 | 0,0 |  |
| 2.10 | Xã Đồng Hóa | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0,0 | 21 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 2.11 | Xã Thạch Hóa | 23 | 22 | 95,7 | 22 | 95,7 | 0 | 0,0 | 22 | 95,7 | 0 | 0,0 |  |
| 2.12 | Xã Đức Hóa | 21 | 19 | 90,5 | 19 | 90,5 | 0 | 0,0 | 19 | 90,5 | 0 | 0,0 |  |
| 2.13 | Xã Phong Hóa | 21 | 19 | 90,5 | 19 | 90,5 | 0 | 0,0 | 19 | 90,5 | 0 | 0,0 |  |
| 2.14 | Xã Ngư Hóa | 14 | 14 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0,0 | 14 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 2.15 | Xã Mai Hóa | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0,0 | 24 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 2.16 | Xã Tiến Hóa | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0,0 | 24 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 2.17 | Xã Châu Hóa | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0,0 | 20 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 2.18 | Xã Cao Quảng | 18 | 18 | 100 | 18 | 100 | 0 | 0,0 | 18 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 2.19 | Xã Văn Hóa | 15 | 15 | 100 | 15 | 100 | 0 | 0,0 | 15 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| **3** | **Huyện Quảng Trạch** | **29** | **28** | **96,6** | **28** | **96,6** | **0** | **0,0** | **28** | **96,6** | **0** | **0,0** |  |
|  | ***HĐND cấp xã thuộc huyện Quảng Trạch*** | ***385*** | ***365*** | ***94,6*** | ***365*** | ***94,6*** | ***0*** | ***0,0*** | ***365*** | ***94,6*** | ***0*** | ***0,0*** |  |
| 3.1 | Xã Quảng Hợp | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0,0 | 19 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Xã Quảng Kim | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0,0 | 19 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Xã Quảng Phú | 26 | 25 | 96,2 | 25 | 96,2 | 0 | 0,0 | 25 | 96,2 | 0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Xã Quảng Đông | 23 | 21 | 91,3 | 21 | 91,3 | 0 | 0,0 | 21 | 91,3 | 0 | 0,0 |  |
| 3.5 | Xã Cảnh Dương | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0,0 | 25 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 3.6 | Xã Quảng Tùng | 25 | 24 | 96 | 24 | 96 | 0 | 0,0 | 24 | 96 | 0 | 0,0 |  |
| 3.7 | Xã Quảng Châu | 23 | 19 | 83 | 19 | 83 | 0 | 0,0 | 19 | 83 | 0 | 0,0 |  |
| 3.8 | Xã Quảng Hưng | 26 | 23 | 88,4 | 23 | 88,4 | 0 | 0,0 | 23 | 88,4 | 0 | 0,0 |  |
| 3.9 | Xã Quảng Xuân | 26 | 22 | 84,6 | 22 | 84,6 | 0 | 0,0 | 22 | 84,6 | 0 | 0,0 |  |
| 3.10 | Xã Quảng Phương | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0,0 | 21 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 3.11 | Xã Quảng Lưu | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0,0 | 24 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 3.12 | Xã Quảng Tiến | 20 | 18 | 90 | 18 | 90 | 0 | 0,0 | 18 | 90 | 0 | 0,0 |  |
| 3.13 | Xã Quảng Thạch | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0,0 | 21 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 3.14 | Xã Quảng Thanh | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0,0 | 21 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 3.15 | Xã Liên Trường | 22 | 19 | 86,4 | 19 | 86,4 | 0 | 0,0 | 19 | 86,4 | 0 | 0,0 |  |
| 3.16 | Xã Phù Cảnh | 44 | 44 | 100 | 44 | 100 | 0 | 0,0 | 44 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| **4** | **Huyện Bố Trạch** | **30** | **27** | **90,0** | **27** | **90,0** | **0** | **0,0** | **27** | **90,0** | **0** | **0,0** |  |
|  | ***HĐND cấp xã thuộc huyện Bố Trạch*** | ***635*** | ***605*** | ***95,3*** | ***605*** | ***95,3*** | ***0*** | ***0,0*** | ***605*** | ***95,3*** | ***0*** | ***0,0*** |  |
| 4.1 | Xã Tân Trạch | 13 | 13 | 100 | 13 | 100 | 0 | 0,0 | 13 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 4.2 | Xã Thượng Trạch | 17 | 17 | 100 | 17 | 100 | 0 | 0,0 | 17 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 4.3 | Xã Lâm Trạch | 18 | 18 | 100 | 18 | 100 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.4 | Xã Xuân Trạch | 20 | 19 | 95,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.5 | Xã Phúc Trạch | 29 | 25 | 86,2 | 25 | 86,2 | 0 | 0,0 | 25 | 86,2 | 0 | 0,0 |  |
| 4.6 | TT Phong Nha | 25 | 25 | 100 | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.7 | Xã Bắc Trạch | 24 | 23 | 95,8 | 23 | 95,8 | 0 | 0,0 | 23 | 95,8 | 0 | 0,0 |  |
| 4.8 | Xã Thanh Trạch | 26 | 23 | 88 | 23 | 88,5 | 0 | 0,0 | 23 | 88,5 | 0 | 0,0 |  |
| 4.9 | Xã Hạ Mỹ | 48 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0,0 | 48 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 4.10 | Xã Liên Trạch | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0,0 | 19 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 4.11 | Xã Hải Phú | 25 | 22 | 88,0 | 22 | 88,0 | 0 | 0,0 | 22 | 88,0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.12 | Xã Sơn Lộc | 16 | 15 | 94 | 15 | 94 | 0 | 0,0 | 15 | 94 | 0 | 0,0 |  |
| 4.13 | Xã Đức Trạch | 24 | 22 | 91,7 | 22 | 91,7 | 0 | 0,0 | 22 | 91,7 | 0 | 0,0 |  |
| 4.14 | Xã Đồng Trạch | 23 | 23 | 100 | 23 | 100,0 | 0 | 0,0 | 23 | 100,0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.15 | Xã Trung Trạch | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0,0 | 24 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 4.16 | Xã Đại Trạch | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0,0 | 25 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 4.17 | Xã Tây Trạch | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 0 | 0,0 | 23 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 4.18 | Xã Hòa Trạch | 24 | 22 | 91,7 | 22 | 91,7 | 0 | 0,0 | 22 | 91,7 | 0 | 0,0 |  |
| 4.19 | TT Hoàn Lão | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0,0 | 25 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 4.20 | Xã Hưng Trạch | 26 | 25 | 96 | 25 | 96,2 | 0 | 0,0 | 25 | 96,2 | 0 | 0,0 |  |
| 4.21 | Xã Cự Nẫm | 25 | 21 | 84 | 21 | 84,0 | 0 | 0,0 | 21 | 84 | 0 | 0,0 |  |
| 4.22 | Xã Vạn Trạch | 25 | 23 | 92 | 23 | 92 | 0 | 0,0 | 23 | 92 | 0 | 0,0 |  |
| 4.23 | Xã Phú Định | 17 | 15 | 88,2 | 15 | 88,2 | 0 | 0,0 | 15 | 88,2 | 0 | 0,0 |  |
| 4.24 | Xã Nhân Trạch | 25 | 23 | 92,0 | 23 | 92,0 | 0 | 0,0 | 23 | 92,0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.25 | Xã Lý Nam | 43 | 42 | 98 | 42 | 97,7 | 0 | 0,0 | 42 | 98 | 0 | 0,0 |  |
| 4.26 | TT NT Việt Trung | 26 | 25 | 96,2 | 25 | 96,2 | 0 | 0,0 | 25 | 96,2 | 0 | 0,0 |  |
| **5** | **HĐND huyện Quảng Ninh** | **29** | **28** | **96,6** | **28** | **96,6** | **0** | **0,0** | **28** | **96,6** | **0** | **0,0** |  |
|  | ***HĐND cấp xã thuộc huyện Quảng Ninh*** | ***355*** | ***341*** | ***96,1*** | ***341*** | ***96,1*** | ***0*** | ***0,0*** | ***341*** | ***96,1*** | ***0*** | ***0,0*** |  |
| 5.1 | Thị trấn Quán Hàu | 46 | 41 | 89,1 | 41 | 89,1 | 0 | 0,0 | 41 | 89,1 | 0 | 0,0 |  |
| 5.2 | Xã Vĩnh Ninh | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0,0 | 25 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 5.3 | Xã Võ Ninh | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0,0 | 24 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 5.4 | Xã Hàm Ninh | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 0 | 0,0 | 23 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 5.5 | Xã Gia Ninh | 25 | 24 | 96,0 | 24 | 96 | 0 | 0,0 | 24 | 96 | 0 | 0,0 |  |
| 5.6 | Xã Duy Ninh | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0,0 | 25 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 5.7 | Xã Hải Ninh | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0,0 | 25 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 5.8 | Xã Tân Ninh | 24 | 23 | 95,8 | 23 | 95,8 | 0 | 0,0 | 23 | 95,8 | 0 | 0,0 |  |
| 5.9 | Xã An Ninh | 26 | 26 | 100 | 26 | 100 | 0 | 0,0 | 26 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 5.10 | Xã Vạn Ninh | 26 | 26 | 100 | 26 | 100 | 0 | 0,0 | 26 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 5.11 | Xã Xuân Ninh | 25 | 23 | 92,0 | 23 | 92 | 0 | 0,0 | 23 | 92 | 0 | 0,0 |  |
| 5.12 | Xã Hiền Ninh | 24 | 21 | 87,5 | 21 | 87,5 | 0 | 0,0 | 21 | 87,5 | 0 | 0,0 |  |
| 5.13 | Xã Trường Sơn | 21 | 19 | 90,48 | 19 | 90,48 | 0 | 0,0 | 19 | 90,48 | 0 | 0,0 |  |
| 5.14 | Xã Trường Xuân | 16 | 16 | 100 | 16 | 100 | 0 | 0,0 | 16 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| **6** | **HĐND huyện Lệ Thuỷ** | **30** | **29** | **96,7** | **29** | **96,7** | **0** | **0,0** | **29** | **96,7** | **0** | **0,0** |  |
|  | ***HĐND cấp xã thuộc huyện Lệ Thuỷ*** | ***590*** | ***571*** | ***96,8*** | ***571*** | ***96,8*** | ***0*** | ***0,0*** | ***571*** | ***96,8*** | ***0*** | ***0,0*** |  |
| 6.1 | Xã Liên Thủy | 26 | 23 | 88 | 23 | 88,5 | 0 | 0,0 | 23 | 88,5 | 0 | 0,0 |  |
| 6.2 | Xã Xuân Thủy | 20 | 19 | 95,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 |  |
| 6.3 | Xã An Thủy | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0,0 | 24 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 6.4 | Xã Phong Thủy | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0,0 | 25 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 6.5 | Xã Lộc Thủy | 23 | 22 | 95,7 | 22 | 95,7 | 0 | 0,0 | 22 | 95,7 | 0 | 0,0 |  |
| 6.6 | Thị trấn Kiến Giang | 23 | 22 | 95,7 | 22 | 95,7 | 0 | 0,0 | 22 | 95,7 | 0 | 0,0 |  |
| 6.7 | Xã Cam Thủy | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0,0 | 20 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 6.8 | Xã Thanh Thủy | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0,0 | 21 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 6.9 | Xã Hồng Thủy | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0,0 | 24 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 6.10 | Xã Ngư Thủy Bắc | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0,0 | 25 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 6.11 | Xã Hưng Thủy | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0,0 | 25 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 6.12 | Xã Sen Thủy | 22 | 22 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0,0 | 22 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 6.13 | Xã Ngư Thủy | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0,0 | 24 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 6.14 | Xã Tân Thủy | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0,0 | 24 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 6.15 | Xã Dương Thủy | 24 | 22 | 91,7 | 22 | 91,7 | 0 | 0,0 | 22 | 91,7 | 0 | 0,0 |  |
| 6.16 | Xã Mỹ Thủy | 24 | 23 | 96 | 23 | 95,8 | 0 | 0,0 | 23 | 95,8 | 0 | 0,0 |  |
| 6.17 | Xã Thái Thủy | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0,0 | 21 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 6.18 | Xã Trường Thủy | 25 | 22 | 88 | 22 | 88,0 | 0 | 0,0 | 22 | 88,0 | 0 | 0,0 |  |
| 6.19 | Xã Mai Thủy | 24 | 23 | 95,8 | 23 | 95,8 | 0 | 0,0 | 23 | 95,8 | 0 | 0,0 |  |
| 6.20 | Xã Phú Thủy | 24 | 22 | 91,7 | 22 | 91,7 | 0 | 0,0 | 22 | 91,7 | 0 | 0,0 |  |
| 6.21 | Xã Sơn Thủy | 26 | 26 | 100 | 26 | 100 | 0 | 0,0 | 26 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 6.22 | Xã Hoa Thủy | 24 | 22 | 92 | 22 | 91,7 | 0 | 0,0 | 22 | 91,7 | 0 | 0,0 |  |
| 6.23 | Thị trấn Nông trường Lệ Ninh | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0,0 | 20 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 6.24 | Xã Kim Thủy | 20 | 18 | 90,0 | 18 | 90,0 | 0 | 0,0 | 18 | 90,0 | 0 | 0,0 |  |
| 6.25 | Xã Ngân Thủy | 18 | 18 | 100 | 18 | 100 | 0 | 0,0 | 18 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 6.26 | Xã Lâm Thủy | 14 | 14 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0,0 | 14 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| **7** | **HĐND TX Ba Đồn** | **30** | **30** | **30** | **30** | **100** | **30** | **100,0** | **30** | **100** | **0** | **0,0** |  |
|  | ***HĐND cấp xã thuộc thị xã Ba Đồn*** | ***352*** | ***340*** | ***96,6*** | ***340*** | ***96,6*** | ***0*** | ***0,0*** | ***340*** | ***96,6*** | ***0*** | ***0,0*** |  |
| 7.1 | Phường Quảng Phúc | 20 | 18 | 90 | 18 | 90 | 0 | 0,0 | 18 | 90 | 0 | 0,0 |  |
| 7.2 | Phường Quảng Thuận | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0,0 | 19 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 7.3 | Phường Quảng Thọ | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0,0 | 21 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 7.4 | phường Ba Đồn | 19 | 18 | 94,7 | 18 | 94,7 | 0 | 0,0 | 18 | 94,7 | 0 | 0,0 |  |
| 7.5 | phường Quảng Long | 18 | 18 | 100 | 18 | 100 | 0 | 0,0 | 18 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 7.6 | phường Quảng Phong | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0,0 | 20 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 7.7 | xã Quảng Hòa | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0,0 | 24 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 7.8 | xã Quảng Lộc | 24 | 21 | 87,5 | 21 | 87,5 | 0 | 0,0 | 21 | 87,5 | 0 | 0,0 |  |
| 7.9 | xã Quảng Văn | 23 | 22 | 95,7 | 22 | 95,67 | 0 | 0,0 | 22 | 95,7 | 0 | 0,0 |  |
| 7.10 | xã Quảng Minh | 23 | 21 | 91,3 | 21 | 91,3 | 0 | 0,0 | 21 | 91,3 | 0 | 0,0 |  |
| 7.11 | Xã Quảng Sơn | 22 | 22 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0,0 | 22 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 7.12 | xã Quảng Thủy | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0,0 | 24 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 7.13 | Xã Quảng Tân | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0,0 | 24 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 7.14 | xã Quảng Trung | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0,0 | 24 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 7.15 | xã Quảng Tiên | 24 | 22 | 91,7 | 22 | 91,67 | 0 | 0,0 | 22 | 91,67 | 0 | 0,0 |  |
| 7.16 | xã Quảng Hải | 23 | 22 | 95,7 | 22 | 95,65 | 0 | 0,0 | 22 | 95,65 | 0 | 0,0 |  |
| **8** | **HĐND TP Đồng Hới** | **31** | **29** | **93,55** | **29** | **93,55** | **0** | **0,0** | **29** | **93,55** | **0** | **0,0** |  |
|  | ***HĐND cấp xã thuộc TP Đồng Hới*** | ***311*** | ***300*** | ***96,46*** | ***300*** | ***96,46*** | ***0*** | ***0,0*** | ***300*** | ***96,46*** | ***0*** | ***0,0*** |  |
| 8.1 | Phường Nam Lý | 20 | 19 | 95 | 19 | 95 | 0 | 0,0 | 19 | 95 | 0 | 0,0 |  |
| 8.2 | Phường Bắc Lý | 20 | 18 | 90 | 18 | 90 | 0 | 0,0 | 18 | 90 | 0 | 0,0 |  |
| 8.3 | Phường Đồng Phú | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0,0 | 19 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 8.4 | Phường Đồng Sơn | 22 | 22 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0,0 | 22 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 8.5 | Phường Đồng Hải | 19 | 16 | 84,21 | 16 | 84,21 | 0 | 0,0 | 16 | 84,21 | 0 | 0,0 |  |
| 8.6 | Phường Hải Thành | 19 | 17 | 89,47 | 17 | 89,47 | 0 | 0,0 | 17 | 89,47 | 0 | 0,0 |  |
| 8.7 | Phường Bắc Nghĩa | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0,0 | 19 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 8.8 | Phường Phú Hải | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0,0 | 20 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 8.9 | Phường Đức Ninh Đông | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0,0 | 19 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 8.10 | Xã Lộc Ninh | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0,0 | 24 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 8.11 | Xã Bảo Ninh | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0,0 | 20 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 8.12 | Xã Đức Ninh | 22 | 22 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0,0 | 22 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 8.13 | Xã Thuận Đức | 23 | 20 | 86,96 | 20 | 86,96 | 0 | 0,0 | 20 | 86,96 | 0 | 0,0 |  |
| 8.14 | Xã Nghĩa Ninh | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0,0 | 21 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 8.15 | Xã Quang Phú | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0,0 | 24 | 100 | 0 | 0,0 |  |

**III. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ**

**1.** Sau khi xem xét đề nghị của UBND các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và của Bộ Nội vụ, Chính phủ đã biểu quyết (bằng phiếu lấy ý kiến Thành viên Chính phủ) về hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Quảng Trị (mới) năm 2025. Kết quả thành viên Chính phủ đồng ý thông qua và trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Quảng Trị (mới) năm 2025.

**2.** Căn cứ kết quả biểu quyết của Thành viên Chính phủ, Chính phủ đã biểu quyết thông qua hồ sơ Đề án về sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025 của tỉnh Quảng Trị (Mới) và giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Đề án của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Quảng Trị (mới) năm 2025.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan; kết quả lấy ý kiến Thành viên Chính phủ về hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Trị (mới) năm 2025./.