|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ**

**CỦA TỈNH KHÁNH HÒA (MỚI)**

*(Kèm theo Tờ trình số 353 /TTr - CP ngày 09/5/2025 của Chính phủ)*

| **Số TT** | **Tên ĐVHC cấp xã mới** | **Phương án** | **Số ĐVHC cấp xã giảm** | **Diện tích**  **tự nhiên** | | **Quy mô dân số** | | **Khu vực miền núi, vùng cao** | **Khu vực hải đảo** | **Yếu tố đặc thù (nếu có)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diệ̣n tích (km2)** | **Tỷ lệ (%)** | **Quy mô dân số (người)** | **Tỷ lệ (%)** |
|  | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| ***A*** | ***TỈNH KHÁNH HÒA*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường Nha Trang | phường Vạn Thạnh | 4 | 47,13 | 856% | 136.118 | 648% |  |  |  |
| phường Lộc Thọ |  |  |  |
| phường Vĩnh Nguyên |  | X |  |
| phường Tân Tiến |  |  |  |
| phường Phước Hòa |  |  |  |
| 2 | Phường Bắc Nha Trang | phường Vĩnh Hòa | 5 | 97,04 | 1.764% | 128.239 | 610% |  |  |  |
| phường Vĩnh Hải |  |  |  |
| phường Vĩnh Phước |  |  |  |
| phường Vĩnh Thọ |  |  |  |
| xã Vĩnh Lương |  |  |  |
| xã Vĩnh Phương |  |  |  |
| 3 | Phường Tây Nha Trang | phường Ngọc Hiệp | 5 | 27,89 | 507% | 108.065 | 514% |  |  |  |
| phường Phương Sài |  |  |  |
| xã Vĩnh Ngọc |  |  |  |
| xã Vĩnh Thạnh |  |  |  |
| xã Vĩnh Hiệp |  |  |  |
| xã Vĩnh Trung |  |  |  |
| 4. | Phường Nam Nha Trang | phường Phước Hải | 4 | 82,18 | 1.494% | 130.164 | 619% |  |  |  |
| phường Phước Long |  |  |  |
| phường Vĩnh Trường |  |  |  |
| xã Vĩnh Thái |  |  |  |
| xã Phước Đồng |  |  |  |
| 5 | Phường Bắc Cam Ranh | phường Cam Nghĩa | 2 | 133,95 | 2435% | 43.644 | 208% |  |  |  |
| phường Cam Phúc Bắc |  |  |  |
| xã Cam Thành Nam | X |  |  |
| 6 | Phường Cam Ranh | phường Cam Phú | 2 | 17,51 | 318% | 31.237 | 149% |  |  |  |
| phường Cam Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phường Cam Phúc Nam |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Phường Cam Linh | phường Cam Thuận | 2 | 4,83 | 88% | 33.052 | 157% |  |  |  |
| phường Cam Linh |  |  |  |
| phường Cam Lợi |  |  |  |
| 8 | Phường Ba Ngòi | phường Ba Ngòi | 1 | 78,18 | 1421% | 31.708 | 151% |  |  |  |
| xã Cam Phước Đông |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Xã Nam Cam Ranh | xã Cam Lập | 3 | 92,59 | 309% | 23.525 | 147% | X |  |  |
| xã Cam Bình | X | X |  |
| xã Cam Thịnh Đông |  |  |  |
| xã Cam Thịnh Tây | X |  |  |
| 10. | Xã Bắc Ninh Hòa | xã Ninh Thọ | 2 | 236,98 | 790% | 32.329 | 202% |  |  |  |
| xã Ninh An |  |  |  |
| xã Ninh Sơn |  |  |  |
| 11. | Phường Ninh Hòa | phường Ninh Hiệp | 3 | 35,8 | 651% | 58.816 | 280% |  |  |  |
| xã Ninh Đông |  |  |  |
| xã Ninh Phụng |  |  |  |
| phường Ninh Đa |  |  |  |
| 12 | Xã Tân Định | xã Ninh Xuân | 2 | 92,35 | 308% | 40.481 | 253% |  |  |  |
| xã Ninh Quang |  |  |  |
| xã Ninh Bình |  |  |  |
| 13 | Phường Đông Ninh Hòa | phường Ninh Diêm | 3 | 134,17 | 2439% | 43.484 | 207% |  |  |  |
| phường Ninh Hải |  |  |  |
| phường Ninh Thuỷ |  |  |  |
| xã Ninh Phước |  |  |  |
| 14 | Phường Hòa Thắng | phường Ninh Giang | 2 | 78,59 | 1429% | 26.822 | 128% |  |  |  |
| phường Ninh Hà |  |  |  |
| xã Ninh Phú |  |  |  |
| 15 | Xã Nam Ninh Hòa | xã Ninh Ích | 3 | 201,43 | 671% | 31.293 | 196% |  |  |  |
| xã Ninh Lộc |  |  |  |
| xã Ninh Hưng |  |  |  |
| xã Ninh Tân | X |  |  |
| 16 | Xã Tây Ninh Hòa | xã Ninh Sim | 1 | 275,91 | 552% | 17.540 | 702% |  |  |  |
| xã Ninh Tây | X |  |  |
| 17 | Xã Hòa Trí | xã Ninh Thân | 2 | 109,44 | 365% | 26.638 | 166% |  |  |  |
| xã Ninh Trung |  |  |  |
| xã Ninh Thượng | X |  |  |
| 18 | Xã Đại Lãnh | xã Vạn Thạnh | 2 | 171,04 | 570% | 25.644 | 160% | X | X |  |
| xã Đại Lãnh |  |  |  |
| xã Vạn Thọ | X |  |  |
| 19 | Xã Tu Bông | xã Vạn Khánh | 2 | 99,62 | 332% | 29.751 | 186% | X |  |  |
| xã Vạn Long | X |  |  |
| xã Vạn Phước | X |  |  |
| 20 | Xã Vạn Thắng | xã Vạn Thắng | 1 | 74,81 | 249% | 31.625 | 198% |  |  |  |
| xã Vạn Bình | X |  |  |
| 21 | Xã Vạn Ninh | thị trấn Vạn Giã | 2 | 130,46 | 435% | 54.202 | 339% |  |  |  |
| xã Vạn Phú | X |  |  |
| xã Vạn Lương | X |  |  |
| 22 | Xã Vạn Hưng | xã Vạn Hưng | 1 | 86,09 | 287% | 18.883 | 118% |  |  |  |
| xã Xuân Sơn | X |  |  |
| 23 | Xã Diên Khánh | thị trấn Diên Khánh | 2 | 18,41 | 61% | 45.223 | 283% |  |  |  |
| xã Diên An |  |  |  |
| xã Diên Toàn |  |  |  |
| 24 | Xã Diên Lạc | xã Diên Thạnh | 2 | 14,85 | 62% | 23.325 | 146% |  |  |  |
| xã Diên Lạc |  |  |  |
| xã Diên Hòa |  |  |  |
| 25 | Xã Diên Điền | xã Diên Điền | 2 | 63,74 | 213% | 38.029 | 475% |  |  |  |
| xã Diên Sơn |  |  |  |
| xã Diên Phú |  |  |  |
| 26 | Xã Diên Lâm | xã Diên Lâm | 1 | 117,81 | 393% | 16.059 | 100,4% |  |  |  |
| xã Xuân Đồng |  |  |  |
| 27 | Xã Diên Thọ | xã Diên Thọ | 2 | 73,64 | 245% | 16.692 | 104% |  |  |  |
| xã Diên Tân | X |  |  |
| xã Diên Phước |  |  |  |
| 28 | Xã Suối Hiệp | xã Suối Hiệp | 2 | 55,34 | 184% | 24.159 | 151% |  |  |  |
| xã Suối Tiên | X |  |  |
| xã Bình Lộc |  |  |  |
| 29 | Xã Cam Lâm | thị trấn Cam Đức |  | 149,85 | 500% | 86.530 | 448% |  |  |  |
| xã Cam Hải Đông |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xã Cam Hải Tây |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xã Cam Thành Bắc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (điều chỉnh nhập một phần diện tích các xã: Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hòa, Cam Tân, Cam An Bắc, Cam An Nam, Suối Tân. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Xã Suối Dầu | xã Suối Cát |  | 160,09 | 160% | 24.185 | 484% | X |  |  |
| và một phần diện tích các xã: Cam Hòa, Cam Tân, Suối Tân. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Xã Cam Hiệp | xã Sơn Tân |  | 115,12 | 115% | 5.000 | 100% | X |  |  |
| (điều chỉnh nhập một phần diện tích tự nhiên các xã: Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hòa, Cam Tân, Suối Tân) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Xã Cam An | xã Cam Phước Tây |  | 122,02 | 122% | 19.534 | 391% | X |  |  |
| (điều chỉnh nhập một phần diện tích các xã: Cam An Bắc, Cam An Nam). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Xã Bắc Khánh Vĩnh | xã Khánh Bình | 1 | 144,17 | 144% | 9.199 | 459% | X |  |  |
| xã Khánh Đông |  |  |  |
| 34 | Xã Trung Khánh Vĩnh | xã Khánh Trung | 1 | 338,49 | 338,4% | 7.772 | 621% | X |  |  |
| xã Khánh Hiệp | X |  |  |
| 35 | Xã Tây Khánh Vĩnh | xã Giang Ly, | 2 | 294,25 | 294,2% | 7.357 | 735% | X |  |  |
| xã Khánh Thượng | X |  |  |
| xã Khánh Nam | X |  |  |
| 36 | Xã Nam Khánh Vĩnh | xã Cầu Bà | 3 | 197,13 | 197% | 10.271 | 916% | X |  |  |
| xã Khánh Thành | X |  |  |
| xã Liên Sang | X |  |  |
| xã Sơn Thái | X |  |  |
| 37 | Xã Khánh Vĩnh | thị trấn Khánh Vĩnh | 2 | 192,39 | 192% | 11.204 | 497% | X |  |  |
| xã Sông Cầu | X |  |  |
| xã Khánh Phú | X |  |  |
| 38 | Xã Khánh Sơn | thị trấn Tô Hạp | 2 | 98,68 | 98,7% | 11.535 | 659% | X |  |  |
| xã Sơn Hiệp | X |  |  |
| xã Sơn Bình | X |  |  |
| 39 | Xã Tây Khánh Sơn | xã Sơn Lâm | 1 | 125,59 | 126% | 7.847 | 523% | X |  |  |
| xã Thành Sơn | X |  |  |
| 40 | Xã Đông Khánh Sơn | xã Sơn Trung | 2 | 114,26 | 114% | 10.376 | 830% | X |  |  |
| xã Ba Cụm Bắc | X |  |  |
| xã Ba Cụm Nam | X |  |  |
| 41. | Đặc khu Trường Sa | Thị trấn Trường Sa | 2 | 496,30 |  | 153 |  |  | X |  |
| xã Song Tử Tây |  |  |  | X |  |
| xã Sinh Tồn |  |  |  | X |  |
| ***B*** | ***TỈNH NINH THUẬN*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường Phan Rang | phường Kinh Dinh  phường Phủ Hà phường Đài Sơn  phường Đạo Long | 3 | 9,409 | 171,07% | 72.250 | 344,05% |  |  |  |
| 2 | Phường Đông Hải | phường Mỹ Bình phường Mỹ Đông  phường Mỹ Hải  một phần phường Đông Hải (trừ thôn Phú Thọ) | 3 | 11 | 200% | 54.615 | 260,07% |  |  |  |
| 3 | Phường Ninh Chử | phường Văn Hải (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) và thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải) | 1 | 20,408 | 371,05% | 39.556 | 188,36% |  |  |  |
| 4 | Phường Bảo An | phường Phước Mỹ, phường Bảo An và xã Thành Hải (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) | 2 | 18,457 | 335,58% | 45.995 | 219,02% |  |  |  |
| 5 | Phường Đô Vinh | phường Đô Vinh (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) và xã Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn) | 1 | 61,964 | 1126,62% | 33.207 | 158,13% |  |  |  |
| 6 | Xã Ninh Phước | thị trấn Phước Dân, xã Phước Thuận và xã Phước Hải (huyện Ninh Phước) | 2 | 65,357 | 217,86% | 70.203 | 438,77% |  |  |  |
| 7 | Xã Phước Hữu | xã Phước Thái và xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước) | 1 | 177,664 | 592,21% | 35.572 | 222,33% |  |  |  |
| 8 | Xã Phước Hậu | xã Phước Vinh, xã Phước Sơn và xã Phước Hậu (huyện Ninh Phước) | 2 | 74,711 | 249,09% | 49.465 | 309,16% |  |  |  |
| 9 | Xã Thuận Nam | xã Phước Nam, xã Phước Ninh và xã Phước Minh (huyện Thuận Nam) | 2 | 140,81 | 469,37% | 27.262 | 170,39% |  |  |  |
| 10 | Xã Cà Ná | xã Phước Diêm và xã Cà Ná (huyện Thuận Nam) | 1 | 63,922 | *213,07%* | 24.903 | *155,64%* |  |  |  |
| 11 | Xã Phước Hà | xã Phước Hà và xã Nhị Hà (huyện Thuận Nam) | 1 | 229,997 | *230%* | 8.900 | *178%* | X |  |  |
| 12 | Xã Phước Dinh | thôn Phú Thọ (phường Đông Hải thành phố Phan Rang-Tháp Chàm), xã An Hải (huyện Ninh Phước) và xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) | 1 | 153,969 | *513,23%* | 35.301 | *220,63%* |  |  | 1 |
| 13 | Xã Ninh Hải | xã Phương Hải, Xã Tri Hải (huyện Ninh Hải) và xã Bắc Sơn (huyện Thuận Bắc) | 2 | 100,131 | *333,77%* | 31.115 | *194,47%* |  |  |  |
| 14 | Xã Xuân Hải | xã Xuân Hải, xã Tân Hải, xã Hộ Hải (huyện Ninh Hải) | 2 | 43,379 | *144,6%* | 45.104 | *281,9%* |  |  |  |
| 15 | Xã Vĩnh Hải | xã Vĩnh Hải, Nhơn Hải, Thanh Hải (huyện Ninh Hải) | 2 | 161,227 | *537,42%* | 36.879 | *281,9%* |  |  | 1 |
| 16 | Xã Thuận Bắc | Nhập nguyên trạng diện tích và dân số của xã Bắc Phong, xã Phước Kháng và xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc) | 2 | 137,213 | *137,21%* | 25.744 | *514,88%* | X |  |  |
| 17 | Xã Công Hải | xã Phước Chiến và xã Công Hải (huyện Thuận Bắc) | 1 | 124,295 | 124,30% | 14.727 | *294,54%* | X |  |  |
| 18 | Xã Ninh Sơn | thị trấn Tân Sơn và xã Quảng Sơn (huyện Ninh Sơn) | 1 | 99,333 | *331,11%* | 32.003 | *200,02%* |  |  |  |
| 19 | Xã Lâm Sơn | xã Lâm Sơn và xã Lương Sơn (huyện Ninh Sơn) | 1 | 191,486 | 191,49% | 24.247 | *484,94%* | X |  |  |
| 20 | Xã Anh Dũng | xã Ma Nới và Hòa Sơn (huyện Ninh Sơn) | 1 | 320,609 | 320,61% | 10.300 | *206%* | X |  |  |
| 21 | Xã Mỹ Sơn | xã Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn) và xã Phước Trung (huyện Bác Ái) | 1 | 248,056 | 248,06% | 15.800 | *316%* | X |  |  |
| 22 | Xã Bác Ái Đông | xã Phước Đại và xã Phước Thành (huyện Bác Ái) | 1 | 235,228 | 235,23% | 9.335 | *186,7%* | X |  |  |
| 23 | Xã Bác Ái | xã Phước Tiến, xã Phước Thắng và xã Phước Chính (huyện Bác Ái) | 2 | 188,476 | 188,48% | 12.270 | *245,4%* | X |  |  |
| 24 | Xã Bác Ái Tây | xã Phước Hòa, xã Phước Tân và xã Phước Bình (huyện Bác Ái) | 2 | 478,651 | 478,65% | 11.090 | *221,8%* | X |  |  |